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ABSTRAKT
Tema e marrë ne studimë është një cështje shumë e rëndesishmë për të kuptuar
qështjen dhe rendësinë qe kane ndikimet e jashtme ne nivelin makroekonomike ne
Kosove. Ne kete teme do te shtjelloje disa nga faktorët kyqe qe kane te bëjnë me
nivelin e tanishëm Ekonomik ne Kosove dhe do te shtjelloj disa nga faktorët e jashtëm
dhe te brendeshem.
Kjo teme eshte shtjelluar ne tre kapituj:

1. Nivelin Makroekonomik ne Kosove

2. Ndikimi i akterve te jashtëm ne te berit biznes ne Kosove

3. Si dhe ne kapitullin e trete kam folur rreth aderimit ne CEFTA dhe ndikimit
ekonomik nga ky aderim dhe ne fund fare duke shtjelluar PEST analizën.

Ku punim do te jap disa informata ne lidhje me hapat e zhvillimi te ekonomise, ne
ketë punim do te përdorim metoda hulumtuese, përshkruese. Ky hulumtim po bëhet me
qëllim për të parë rolin dhe efektin influencës se faktorve te jashtëm ekonomik, politik,
dhe social, përmes këtij punimi do të ndërtohet baza teorike se cilat rrugë duhet të ndiqen
për të pasur një funksionim më të mirë të këtyre zhvillimit te vendit dhe përmirësimit te
stabilitetit makroekonomik.
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1 HYRJE
Qëllimi kryesor i këtij punimi është studimi i ecurisë së tregtisë së jashtme të Kosovs dhe
i ndikimit të proçesit të liberalizimit tregtar dhe integrimit ekonomik në zhvillimet e saj;
si dhe vlerësimi i konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare në tregjet e huaja,
veçanërisht në ato rajonale dhe europiane, si edhe më gjerë. Para se të analizojmë
konkretisht zhvillimet makrotregtare në ekonominë tonë, mënyrën se si liberalizimi
tregtar ka penetruar dhe ndikuar në ekonominë Kosovare, e rëndësishme është të njohim
edhe themelet teorike mbi të cilat ndërtohet ky studim. Literatura lidhur me liberalizimin
tregtar dhe ndikimin e tij në ekonomi, veçanërisht në indikatorët e tregtisë është sa e gjerë
aq edhe e diskutueshme. Skenarët e shumtë teorikë dhe analitikë të ndërtuar nga studiues
të shumtë ndër vite, i përkasin një dimensioni të gjerë dhe të shumëanshëm. Shumë vende
në zhvillim kanë qenë dhe janë subjekte të programeve të liberalizimit tregtar dhe
financiar. Efektet e politikave të hapjes tregtare në rritjen e PBB dhe nivelit të PBB për
frymë, përbën një nga çështjet më kontradiktore në literaturën teorike dhe empirike.
Proçesi i liberalizimit tregtar në vendet në zhvillim, ka treguar se ka një tendencë të
përmirësimit të importeve më shumë se sa të eksporteve, duke çuar në këtë mënyrë në një
defiçit tregtar, dhe si rredhojë duke “kontribuar” drejt një rritjeje ekonomike më të ulët
në të ardhmen. Shumë analistë besuan se politikat e hapjes tregtare dhe nivelet më të larta
të volumeve tregtare ishin pozitivisht të lidhura me rritjen ekonomike te vendit dhe
zhvillimin e tregut te punës ne Kosove dhe Rajon.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1. Niveli Makroekonomik ne Kosove
Vështruar nga aspekti historik, industria e Kosovës ka kaluar nëpër faza të ndryshme të
zhvillimit të vet dhe në varësi të plotë me sistemin ekonomik dhe modelet e zhvillimit të
ish – Jugosllavisë, membizotërim të pronës shoqërore dhe të qeverisjes së qendërzuar
nëekonomi. Në përgjithësi, zhvillimi industrial i Kosovës ishte i bazuar në eksploatimin
elëndëve të para dhe përpunimin tyre deri në një shkallë të caktuar, por jo edhe në
shkallëtë kënaqshme të përpunimit dhe finalizimit.
Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Kosova kishte trashëguar një nivel të lartë të
prapambeturisë ekonomike, sociale, arsimore dhe shëndetësore në përgjithësi dhe njëbazë
të ulet të strukturës industriale, e përfaqësuar me disa ndërmarrje për eksploatimin e
metaleve, të pyjeve dhe disa mullinjve të vegjël. Në këtë periudhë Kosova mbante
karakteristika të theksuara të një vendi agrar me pjesëmarrje të lartë të popullatës agrare
dhe rurale kryesisht të pa arsimuar.
Ekonomia e Kosovës, është e vogël dhe shumë e hapur. Bazuar në parashikimet e fundit
makroekonomike, rritja ekonomike gjatë vitit 2010, vlerësohet të ketë qenë 4.3%. Kjo
rritje kryesisht i atribuohet konsumit privat dhe investimeve, e në veçanti investimeve
publike, të cilat tregojnë për një ngritje të vazhdueshme. Për më shumë, rritja mesatare
ekonomike përgjatë vitit 2007 – 2009 ishte 5.4%. Ngjashëm, me vitin 2010, edhe gjatë
viteve të kaluara kontribuues kryesor në rritjen ekonomike ishin konsumi dhe investimet,
kryesisht ato publike por me një tendencë rënëse pas vitit 2010, kur gjatë viteve 2011, e
më tutje pritet një kontribut më i madh i eksporteve, si komponent i BPV (Bruto Prodhimit
Vendor). Parashikimet fillestare për rritjen reale ekonomike gjatë vitit 2011, janë rreth
5.3% përderisa për vitin 2012, parashihet një rritje reale e BPV-së, prej rreth 5% e
ndikuar, po ashtu nga investimet dhe konsumi. Eksporti pritet të kontribuoj pozitivisht në
rritjen ekonomike gjatë vitit 2012, edhe pse kjo nuk do të mund të zvogëloj në masë të
madhe deficitin në bilancin tregtar për shkak të varësisë së madhe që ka ekonomia e
Kosovës ndaj importit.(Zyra e Kryeminstirit, Strategjia e përmbushjes 2012-2015)
Përkundër reformave institucionale, ende vazhdojnë të metat në zbatim, edhe pse në
përgjithësi ekziston korniza adekuate e ligjeve dhe rregulloreve. Pavarësia e gjyqësorit
dhe sundimi i ligjit mbesin të dobëta, përderisa mos-efikasiteti i vazhdueshëm brenda
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sistemit bën që dega e gjyqësorit të mos e luajë rolin e vet në mënyrë efektive si
kundërpeshë ndaj degës së ekzekutivit. Deputetët e legjislativit (Kuvendi i Kosovës apo
Kuvendi Kombëtar) gëzojnë autonomi të kufizuar, dhe pejsazhi politik mbetet i dominuar
nga dega e ekzekutivit dhe nga liderët e partive politike. Kuvendi i Kosovës ka kapacitet
joadekuat për të bërë analiza, për të hartuar legjislacion dhe për të siguruar mbikëqyrje
(të zbatimit të ligjeve). Përparimi në bartjen e autorizimeve dhe përgjegjësive nga niveli
qendror pengohet nga administratat komunale të cilat kanë aftësi të kufizuara në ofrimin
e shërbimeve efikase publike, por edhe nga shërbyesit civil të cilët ndjekin interesat
politike në barrë të elektoratit. Sistemi arsimor në Kosovë nuk adreson nevojat
pedagogjike dhe nevojat për aftësimin e popullsisë më të re në Evropë, e kjo dobësi në
sistem paraqet një pengesë gjithëpërfshirëse ndaj zhvillimit të shtetit. Kosova mbetet
ekonomia më e varfër në rajon dhe përballet me nivele të larta të varfërisë, papunësi
masive (që në mesatare llogaritet të jetë 45%, për dallim për shembull nga Maqedonia me
37% dhe Shqipëria me 14%), varësia e rëndë nga importet dhe me sektor shumë të vogël
të eksportit, dhe me mungesë të energjisë.
Deri sa vendet e zhvilluara tentojnë që rrugën e vet të zhvillimit ta bazojnë në ngritjen e
sektorit të shërbimeve, lëvizjet globale ndikojnë që për vendet në zhvillim industria të
mbetet prioritet i rëndësishëm. Lidhur me këtë paraqiten një sërë problemesh që kryesisht
kanë të
bëjnë me:
•

Ndërtimin e pozicionit konkurrues në tregun global, e sidomos në sektorët më
intensivë me punë, në kushtet e rregullave të tregtisë së jashtme të lansuara nga
OBT;

•

Si të përvetësohen ndryshimet në mënyrën e prodhimit dhe konsumit, e që ka të
bëjë me mbrojtjen e mjedisit dhe mundësitë që ofron ushqimi ekologjik dhe
organik;

•

Si të përvetësohen ndryshimet në strukturën e prodhimit industrial, ku më nuk
kemi të bëjmë me dominimin e produkteve tipike nga industria e metaleve por
me
produktet “high tech”.

Shpejtësia dhe cilësia e industrializimit varet nga sasia dhe cilësia e faktorëve të prodhimit
por edhe nga madhësia e vendit. Hulumtimet mbi trendet afatgjate kanë provuar se
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industrializimi i vendeve me popullsi më të madhe është më i shpejtë dhe më i
shumëllojshëm në krahasim me vendet e vogla. Për një vend tipik jo mjaft të zhvilluar,
në proces të industrializimit e sipër, rritja e prodhimit industrial ka një dinamikë më të
shpejtë se sa rritja e BPV në total. Siç u pa historiku i zhvillimit industrial i Kosovës e
provon ketë trend global, ngase industria rriti pjesëmarrjen e saj në krijimin e BPV-së nga
16% ( 1947) në 45 - 47% në fund të viteve 80-ta.(Publikim nga Ministria e Industrise,
Strategjia e Industrise 2009-2013)

2.2. Historia e Doganes dhe ATK-se
Dogana e Kosovës është themeluar në gusht të vitit 1999 nga shtylla e BE-së, për të
siguruar aplikimin e drejtë e të njëtrajtshëm komfor të rregullave doganore dhe
dispozitave të tjera të aplikueshme për mallra, të cilat janë subjekt i mbikëqyrjes
doganore. Me 12 dhjetor 2008 Shërbimi Doganor i UNMIK-ut u shndërrua në Doganën
e Kosovës. Kodi i ri doganor i miratuar me 11 nëntor 2008 nga Kuvendi i Kosovës,
mundësoi ketë tranzicion. Kodi doganor në fjalë është në pajtim të plotë me standardet
ligjore të Bashkimit Evropian dhe ndër të tjera ka si objektiv edhe zhvillimin ekonomik
të Republikës së Kosovës. (Dogana e Kosoves, Historia e Doganes. web)
Përpos detyrimeve doganore që vjelën nga Dogana, TVSH-ja dhe Taksa mbi akcizën
vjelën nëpër kufij. Përveç vjeljes së të hyrave, Dogana e Kosovës e mbron shoqërinë nga
kontrabandimi i drogës dhe mallrave tjera të ndaluara me efekt të dëmshëm të krimit
ekonomik si dhe evazionit në të hyra.
Dogana Kosovës është zhvilluar në bazë të standardeve të BE-së dhe është i financuar
tërësisht nge Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe aktualisht i ka rreth 591 punëtorë. Po
ashtu është e përkrahur nga BE nëpërmjet menaxherëve të lartë profesionalë doganorë, si
autoritet ekzekutues të huazuar nga Shërbimet Doganore të BE.
Dogana gjithashtu përfiton nga përkrahja teknike e Doganës së BE-së dhe nga Zyra për
Asistencë Fiskale (CAFAO), e cila ka ndihmuar në zhvillimin e bazave të legjislacionit,
organizimit, strukturës, në trajnimin dhe zhvillimin e stafit. Personeli i Shërbimit është i
përbërë kryesisht nga nacionalitetet kosovare, prej tyre 20% janë minoritarë.
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Dogana e Kosovës vjel rreth 70% e të hyrave të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës me
një mesatare 2 cent për 1 euro në 2004. FMN ka lavdëruar vazhdimisht Shërbimin për
performancën e tij, duke e krahasuar në një nivel me Shërbimet e Evropës Perëndimore.
Ueb-faqja e Doganës është themeluar në 2002 dhe është duke u zhvilluar në një mjet të
rëndësishëm komunikimi në të mirën e tregtisë dhe publikut, duke dhënë më shumë
detajei. Dogana është një institucion shume i rëndësishëm ne ngritjen e ekonomisë se
Kosovës.
Dogana e Kosovës është agjenci ekzekutive që vepron në kuadër të Ministrisë së
Financave. Ajo është e organizuar në hierarki, dhe përbëhet nga 56 njësi operative dhe 18
pika doganore, me gjithsej 593 pjesëtarë të stafit të punësuar (doganierë dhe personel
civil). Dogana e Kosovës në fund të çdo viti i analizon nevojat e personelit, rishikon
strukturën aktuale dhe prezanton strukturën e re.
Sipas raportit të fundit vjetor të Doganës, të janarit 2011, Ministria e Financave e ka
miratuar strukturën organizative me një numër të përgjithshëm të personelit prej 622.
Dogana është një institucion shumetnik, me një përfaqësim adekuat të të gjitha
komuniteteve që jetojnë në Kosovë. (Dogana e Kosoves, Korniza e Strategjisë Operative 2012
– 2014)

Sa i përket punësimit të personelit, ajo inkurajon punësimin dhe rritjen e numrit të
pjesëtarëve të atyre minoriteteve që janë aktualisht në përqindje më të vogël, si dhe të
personave me aftësi të kufizuara të lëvizjes. Dogana e Kosovës synon që këtë vit dhe në
vitet në vijim, me qëllim që të përmbushë obligimet ligjore si dhe praktikat më të mira sa
i përket barazisë ligjore.

Dogana dhe ATK janë dy agjencitë qe mbushin thesarin e Kosovës, andaj luajnë një
rol te veçante te mbulimit te shpenzimeve shtetërorë .Në shtetet e ndryshme bash
kohorë por edhe në Republikën e Kosovës kemi një ngjashmëri në përcaktimet e
sistemit dhe të strukturës së shpenzimeve publike. Në Kosovë në sistemin buxhetor
funksionojnë këto lloje të klasifikimit të shpenzimeve:
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1. Klasifikimin ekonomik apo të kategorive ekonomike
2. Klasifikimin funksional apo sipas sektorëve, dhe
3. Klasifikimin sipas programeve.
Në përgjithësi klasifikimi i shpenzimeve përfaqëson klasifikimin e njësive të qeverisjes
së përgjithshme, në nivel të qeverisjes qendrore deri në nivel të njësive të niveleve më
të ulta të shpenzuese ose të agjencive buxhetore. Në këtë klasifikim janë të përfshira të
gjitha ministritë të cilat funksionojnë në vend. Republikën e Kosovës sistemi dhe
struktura e shpenzimeve publike është e zhvilluar dhe e varur nga funksionimi i
politikës dhe të sistemit buxhetor në një vend.
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik, funksional dhe të programeve janë kategori
e rëndësishme në sistemit buxhetor, që mundëson më lehtë dhe më mirë në
funksionimin e financave publike të vendeve të ndryshme në përmasa botërore.

2.3. Struktura e Zhvillimit te Doganave
Bordi i Drejtorëve përbëhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës, Drejtori për Zbatimin
e Ligjit, Drejtori i Operimit të të Hyrave, Drejtorit i Financave dhe Sistemeve, dhe
Drejtori Ligjor. Dogana e Kosovës është zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe e
posedon secilin element të shërbimeve moderne doganore që prej themelimit, për
kontrollimin e të hyrave, progresin dhe zhvillimin e sistemeve, promovimin e
komunikimit dhe bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, ngritjen e kapaciteteve
njerëzore dhe profesionalizmit, inteligjencën dhe elementet kundër kontrabandës,
politikat dhe njësitë ligjore, së bashku me funksionet e Drejtorisë Qendroreii.
Marrëveshjet e arritura për Kosovën ne unionet për tregti te lire kane pas ndikim te mire
si

ne

Dogana

dhe

për

ATK-ne

ne

zhvillimin

e

tyre

te

mëtejshëm.

.
Sipas Studimit të Fizibilitetit të BE-së për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit me
Kosovën, Dogana e Kosovës ka bërë përpjekje të dukshme në modernizim e saj, përfshirë
përparime të dukshme sa i përket ngritjes së kapaciteteve administrative dhe
operacioneve, siç vërehet edhe nga ndërmarrja e një numri operacionesh kundër
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kontrabandës e krimit të organizuar (me fokus kryesisht në kapjen e alkoolit të falsifikuar
dhe duhanit të kontrabanduar). Ky raport njeh edhe përpjekjet për zbatimin e të drejtëve
pronësore intelektuale, si dhe luftimin e kontrabandës me narkotikë dhe të pastrimit të
parave

nga

grupet

kriminele

dhe

ekonomia

e

fshehur.

Në shtator të vitit 2012, Dogana e Kosovës ka futur në zbatim sistemin e ri softuerik
ASYCUDA. Ky sistem i ri ka zëvendësuar sistemin e vjetër britanik TIMS, të cilin e ka
përdorur Dogana në të kaluarën. ASYCUDA është softuer i zhvilluar nga UNCTAD që
përdoret në mbi 90 vende të botës. Konsiderohet se është një ndër sistemet më të
sofistikuara për administrim doganor. Kosova gjithashtu zbaton konceptin e Menaxhimit
të Integruar të Kufirit (MIK), të futur në përdorim nga BE, i cili ofron udhëzime të qarta
në hartimin e strategjive shtetërore dhe të planeve të veprimit në vendet e Ballkanit
Perëndimor.(Dogana e Kosoves 2012)

Menaxhimi i përbashkët i kufirit është në pajtim me standardet dhe praktikat më të mira
ndërkombëtare, si dhe një ndër mekanizmat më të fundit operacionale për përmirësimin
e sigurisë kombëtare dhe lehtësimin e tregtisë. Menaxhimi i përbashkët i kufijve është
zhvillimi më i fundit për administrimin e kontrollit të kufijve.22 Ndërsa BE, në parim,
kërkon që secili vend i interesuar të bëhet pjesë e saj t’i menaxhojë me efikasitet kufijtë
e vet, në pajtim me këtë koncept, zbatimi i tij është me rëndësi kyçe për Kosovën në
kuadër të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Kosova ka kornizën e vet ligjore, si dhe
një strategji dhe plan veprimi për MIK, të cilat kërkojnë që të tri agjencitë për zbatimin e
ligjit në Kosovë (Policia e Kosovës).Dogana e Kosovës dhe Agjencia për Ushqim dhe
Veterinë kërkohet të bashkëpunojnë plotësisht në kontrollimin dhe menaxhimin e kufirit,
në pajtim me konceptim e MIK-ut. Ndërsa zbatimi i këtij koncepti në pikë kalimet dhe
vijat kufitare me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi po ec pa vështirësi, zbatimi i
Marrëveshjes për MIK me Serbinë, të arritur me ndërmjetësimin e BE-së, vetëm sa ka
filluar.
Detyrimet doganore tariforen sipas klasifikimit të mallrave të importuara, me anë të
sistemit të harmonizuar gjashtëshifror. Tarifa doganore është instrumenti ligjor që
përcakton vjeljen e taksave në mallrat e importuara. Mallrat në vijim lirohen nga
detyrimet doganore: produktet farmaceutike, mallrat e importuara nga UNMIK-u, KFORi, UNHCR, KNKK, Kryqi i Kuq, ose nga donatorët të cilët kanë kontrata me UNMIK-
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un; mallrat që shfrytëzohen për prodhime bujqësore, dhe disa prej lëndëve të para për
industri të rëndë; si dhe mallrat që importohen nga zyrat e huaja diplomatike dhe
konsullore. Nomenklatura tarifore mundëson normën doganore prej 10% për të gjitha
mallrat e importuara në Kosovë. Megjithatë, si pasojë e zbatimit të tregtisë së lirë të
paraparë me marrëveshjen e CEFTA-së, dhe lirimit nga tatimet të mallrave të caktuara,
mesatarja e normave tarifore të zbatuara në Kosovë për mallrat e importuara është
afërsisht 5.3%. Detyrimet doganore përbëjnë një pjesë të rëndësishme të tregtisë së një
vendi dhe të politikave të tij ekonomike. Ato janë tatime që u vihen mallrave të importuara
në një vend me qëllim të mbledhjes së të hyrave për qeverinë dhe mbrojtje së prodhuesve
vendorë nga importi i mallrave. Për shembull, sipas raporteve të OBT-së, afërsisht 9% e
të gjitha tarifave të BE-së e 16 tejkalojnë normën prej 15%, e një numër sosh e tejkalojnë
edhe normën 100%.(Dogana e Kosoves 2012)
Duket se Shqipëria aktualisht e ka regjimin më liberal të tarifave në Ballkanin
Perëndimor.
Tarifat e saj përbëhen prej gjashtë normave – 0%, 2%, 5%, 6%, 10%, dhe 15%. Kosova i
ka vetëm dy, normën prej 10% dhe atë prej 0%. Me qëllim të promovimit të prodhimit
vendor, Kodi i ri Doganor i Kosovës e vë në zbatim normën e zvogëluar prej 0% të
detyrimeve doganore për mallrat në vijim: shumicën e lëndëve të para, shumicën e
pajisjeve për prodhim, dhe të gjitha lëndët e para për bujqësi (si farërat, etj.), dhe pajisjet
2.4. Sfidat ne Zhvillimin te ATK-se ne vitet e fundit
Plani strategjik i ATK-së 2010 – 2015 është miratuar në vitin 2010. Përpjekjet gjatë
periudhës së këtij Plani Strategjik fillimisht do të drejtohen në zgjerimin e bazës tatimore
dhe mbledhjen e shumës së duhur të tatimit nga të gjithë tatimpaguesit. Kjo do të bëhet
përmes rritjes së kapaciteteve teknike dhe shtimit të vëllimit të informatave për t'i vënë
në dispozicion për ATK-në që të sigurojë se secili është duke raportuar dhe paguar pjesën
e vet të tatimit. Përveç kësaj, ky plan strategjik do të përqendrohet në 12 komponentë
kryesore të cilat do të ndihmojnë ATK-në të arrijë qëllimet e veta të përmbushjes dhe të
hyrave, përderisa në të njëjtën kohë do të sigurojë se sistemet tona janë të freskuara,
personeli është i trajnuar mirë, ligjet janë aplikuar me efektivitet dhe stafi e kryen punën
e vet me integritet dhe drejtë.
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Administrata Tatimore është ballafaquar me vështirësi me vite të tëra dhe vazhdon të
ballafaqohet me to edhe sot sidomos sa i përket mundësisë së saj për ta përfshirë edhe
pjesën e mbetur të bizneseve dhe të individëve që duhet t’i paguajnë tatimet, por që
aktualisht nuk e bëjnë një gjë të tillë.
Administrata Tatimore është ballafaquar me vështirësi me vite të tëra dhe vazhdon të
ballafaqohet me to edhe sot sidomos sa i përket mundësisë së saj për ta përfshirë edhe
pjesën e mbetur të bizneseve dhe të individëve që duhet t’i paguajnë tatimet, por që
aktualisht nuk e bëjnë një gjë të tillë.
Në kuadër të zbatimit të Politikës tregtare të Kosovës, Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë
hapa të rëndësishëm në bërjen e politikës tatimore më të favorshme për biznesin dhe
investimet (skema e re e tatimeve ka hyrë në fuqi më 1 janar 2009).

Kosova tani është duke aplikuar shkallë tatimore shumë konkurruese krahasuar me
rajonin e Evropës Juglindore (EJL). Përveç 22 sistemi tatimor është i favorshëm për
aktivitetet e eksportit. Eksportet nuk ngarkohen me TVSH apo tarifa doganore. Në rastin
e TVSH-së, duhet të sqarohet se nuk ngarkohen me TVSH lëndët e para të importuara
(aplikohet zbritja e TVSH-së), lëndët tjera të para për prodhim, si dhe produktet
përfundimtare të eksportuara. Në raste të tjera, TVSH-ja është uniforme dhe si e tillë
mblidhet për të gjitha të mirat, përveç disa rasteve të veçanta.
Siç u cek më sipër, të mirat që destinohen për tregjet e huaja nuk ngarkohen me taksa
doganore. Në anën tjetër, importet, me disa përjashtime, ngarkohen me tarifë doganore
prej 10%.
Në kuadër të Strategjisë për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë 2012 – 2016, të miratuar në
korrik të vitit 2011, Qeveria e Kosovës (QK) njeh rëndësinë e ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme (NVM) për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës. Më shumë se 99% e
ndërmarrjeve në Kosovë janë NVM. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) përmes
Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve (AMNVM) është institucion përgjegjës për
formulimin e Strategjisë për Zhvillimin e NVM-ve 2012-2016 (Strategjia për NVM).
Strategjia për NVM-të është për një periudhë pesëvjeçare nga 2012 në 2016 dhe do të
hyjë në fuqi më 1 janar 2012. Në Strategjinë për NVM-ë identifikohen masat (Qëllimet
Strategjike, Qëllimet dhe Objektivat Strategjike) që duhet të ndërmerren për avancimin e

9

reformave që do të shpijnë drejt një sektori dinamik të NVM-ve që do të krijojë vende të
reja pune për Kosovën.( Strategjia për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë 2012 – 2016)
Që nga viti 2008, janë bërë një numër i të arriturave kyçe të cilat kanë rezultuar në disa
përmirësim të mjedisit të biznesit për NVM-të në Kosovë. Është bërë një reformë e madhe
tatimore dhe është bërë riorganizimi i arkëtimit të TVSH-së përmes arkave fiskale,
përkundër kundërshtimit të disa shoqatave të biznesit. Këta ishin disa hapa kryesor në
tentimet për uljen e shkallës së in formalitetit në sektorin e NVM-ve dhe për të provuar
përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet komunitetit të biznesit dhe shtetit. Të hyrat
tatimor janë rritur dukshëm për shkak të uljes së shkallës tatimore nga 20% në 10% në
kombinim me përmirësim të zbatimit të tyre, zgjerimit të bazës tatimore dhe një
riorganizim më të madh dhe më efikas të procesit të arkëtimit të tatimeve.

2.5. Marrëveshjet e Ndërkombëtare te ATK-se
Marrëveshja për Stabilizim Asociim
Procesi i Stabilizim Asociimit për Ballkanin Perëndimor është politik kyçe e BE-së për
Ballkanin Perëndimorë, me qëllim të anëtarësimit të tij në BE. Procesi është lansuar në
qershor 1999 dhe ri konfirmuar në Samitin e Selanikut në qershor 2003. Kosova ka qenë
pjesë e procesi integrues të Ballkanit Perëndimor qysh nga viti 2002, kur ka filluar procesi
i Mekanizmit Përcjellës të procesit të Stabilizim Asociimi. Në vitin 2009, ky proces është
avancuar në Dialogun e Procesit të Stabilizim Asociimit. Sidoqoftë, asnjëri nga këto dy
mekanizma nuk kanë qenë instrumentet zyrtare të Bashkimit Evropian për anëtarësimin
e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. BE-ja, për shkak 5 vendeve që nuk e njohin
pavarësinë e Kosovës, nuk ka qenë në gjendje të ofroj Kosovës proces të njëjte
anëtarësimi sikur për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky proces për të gjitha
vendet e Ballkanit Perëndimor ka filluar me lidhjen e Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimi (MSA). MSA-ja përfaqëson marrëveshjen më të rëndësime ligjore dhe politike
e cila është themel i procesit anëtarësimit në BE. Në vitin 2012, BE ka vendosur të përgatit
Studimin e Fizibilitetit për MSA ndërmjet Kosovës dhe BE-së. Studimi konfirmoj se
Kosova është kryesisht e gatshme të fillon negociatat për MSA. Për të filluar negociatat,
Kosova duhet të përmbushej 4 kritere shtesë në sundimin e ligjit, tregti, reformën e
administratës publike dhe mbrojtjen e minoriteteve. Në prill 2013, Komisioni Evropian
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konkludoj se Kosova i përmbushi 4 kriteret dhe rrjedhimisht në korrik 2013 Këshilli dha
dritën e gjelbër për nisjen e negociatave për MSA. Procesi negociator ka filluar me 28
tetor 2013, dhe rrjedhimisht janë mbajtur 3 takime në nivel të Kryenegociatorëve dhe
dhjetëra takime të grupeve teknike. Procesi negociator u përmbyll me 2 maj 2014. Me 25
korrik 2014 marrëveshja është inicializuar, ndërsa me 22 tetor 2015 MSA u miratua në
Këshillin e BE-së. Nënshkrimi i MSA-së u bë me 27 tetor 2015 në Strasburg. Kuvendi i
Republikes së Kosovës ratifikoj Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimi me 2 nëntor 2015.(Dogana e Kosoves 2015)

MSA është marrëveshje ndërkombëtare e lidhur ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit
Evropian qëllimi i së cilës është themelimi i marrëdhënieve formale dhe kontraktuale
ndërmjet dy palëve me qëllim të anëtarësimit të Kosovës në BE. Përmes MSA
themelohet një Asociacion mes Kosovës dhe BE i cili ka per që qëllim që vendit tonë t’i
ofrohet:

- Përkrahje për përforcimin të demokracisë dhe sundimit të ligjit.
- Përkrahje për stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional, si dhe stabilizimin e
rajonit.
- Kornizë e përshtatshme për dialogun politik që do të mundësojë zhvillimin e
marrëdhënieve të afërta politike mes palëve.
- Përkrahje në zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik dhe ndërkombëtar, nëse rrethanat
objektive lejojnë, edhe përmes përafrimit të legjislacionit të Republikës së Kosovës me
atë të BE-së.
- Përkrahje për kompletimin e transicionit në ekonomi funksionale të tregut. - Përkrahje
në promovimin e marrëdhënieve të mirëfillta ekonomike dhe zhvillim gradual të tregut
të përbashkët në mes vendit tonë dhe BE-së.
- Përkrahje në përforcimin e bashkëpunimit rajonal në të gjitha fushat që mbulohen nga
MSA.
Marrëveshja Stabilizim Asociim paraqet një nder rastet me sfiduese per proceset politike
dhe ekonomike, kjo ka qe ne e vështire per tu pranuara për mundësit qe ofron kjo
marrëveshje sepse ka pasur shume spekulime rreth aneve negativë qe mund te sjell ky akt
ne ekonomisë se vendit. Pa dyshim se kjo marrveshje sjell shume te mira vendit tone
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mirëpo duhet pasur kujdes qe ky proces te përcjellët me mençuri dhe konsumohen te
gjitha te mira qe sjell kjo marrëveshje.(Dogana e Kosoves, Marreveshja Stabilizim
Asocim 2015)

Çfarë përmbana kjo marrëveshje sigurisht qe masa e gjere është e interesuar te dije me
shume, ja qe nuk pa pasur thirrje publike per diskutim ne lidhje për ketë proces.
Marrëveshja

e

Stabilizim

Asociim

përmbana

disa

nga

këta

tituj;

MSA përmban 597 faqe, në 144 nene dhe X tituj:
- Preambula;
- Neni 1;
- Titulli I, Parimet e Përgjithshme;
- Titulli II, Dialogu Politik;
- Titulli III, Bashkëpunimi Rajonal;
- Titulli IV, Lëvizja e Lirë e Mallrave;
- Titulli V, Themelimi i ndërmarrjeve, Ofrimi i Shërbimeve dhe Lëvizja e Kapitalit;
- Titulli VI, Përafrimi i Legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së, Zbatimi i
Legjislacionit dhe Rregullat e Konkurrencës;
- Titulli VII, Liria, Siguria dhe Drejtësia;
- Titulli VIII, Politikat e Bashkëpunimit;
- Titulli IX, Bashkëpunimi Financiar;
-Titulli

X,

Dispozitat

Institucionale,

të

Përgjithshme

dhe

Përfundimtare.iii

Sigurisht se këta tituj qe te jetësohen ne Ekonominë duhet te kalojnë vite deri sa te
jetësohen lirshme aty ku ne jetojmë dhe bashkëveprojmë.
Kjo marrëveshje në aspektin tregtar, për sa i përket eksportit në Bashkimin Evropian, të
gjitha produktet industriale të prodhuara në Kosovë do të eksportohen në shtetet e BE-së
me tarifë doganore zero. Tarifat doganore do të hiqen plotësisht (nga hyrja në fuqi) për
produkte bujqësore, (gjithsej janë 2,564 produkte bujqësore, të përpunuara bujqësore
dhe produkte peshku), përveç mishit, verës dhe produkteve të sheqerit.

2.6. Çfarë është rëndësia ekonomike e MSA-së?
Zhvillimi gradual i zonës së tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe BE-së brenda 10 vite.
12

- Liberalizimi gradual i tregut të Kosovës për produktet e e BE-së.
- Qasja e plotë e produkteve të Kosovës në BE.1
- Qasje e bizneseve kosovare në një treg prej mbi 500 milion banorësh.
- Qasje e qytetarëve në një gamë më të madhe të produkteve dhe shërbimeve më të mira
dhe me çmime më të lira.
- Zhvillimi, revitalizimi dhe modernizimi i ekonomisë drejt përfundimit tëtransicionit në
ekonomi funksionale të tregut.
- Përafrimi i legjislacionit në fushën e ekonomisë.
- Përforcimi i sundimit të ligjit në fushën e ekonomisë.
- Përafrimi i politikave ekonomike me ato të Unionit Monetar dhe Ekonomik.
- Krijimi i institucioneve ekonomike të reja dhe përforcimi i institucioneve ekonomike
ekzistuese.
- Përmirësimi i mjedisit afarist.
- Rritja e konkurrencës së bizneseve përmes qasjes në asistencë financiare dhe teknike
të ofruar nga BE dhe përmes bashkëpunimit në pranimin më të shpejtë të knoë-hoë dhe
në qasjen në teknologji të reja.
- Bashkëpunim në hulumtime dhe zhvillim teknologjik.
- Përkrahje në përforcimin e sektorit bankar, të sigurimeve dhe të shërbimeve financiare.
- Rritja e investimeve të huaja direkte. (Koha.net, këto janë përfitimet nga MSA-ja)
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2.7. Industria e Tregtise dhe Industrise
Profili i tanishëm i industrisë Kosovare përfshinë rreth 1200 biznese që zhvillojn
aktivitete në sektorët e ndryshëm të industrisë, prej të cilave r th 14% kanë punuar edhe
para vitit 1989; 35% kanë filluar aktivitetet e tyre midis viteve 1990 - 1999, 37% në
periudhën 2001 - 2005 dhe 14% gjatë tri viteve të fundit. Procesi i dezindustrializimit
gjatë viteve „90 si dhe vonesa e privatizimit të ndërmarrjeve prodhuese ka krijuar një
profil të ri të industrisë Kosovare ku dominojnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, pjesa
dërmuese e të cilave kane filluar aktivitetin pas vitit 2000. Derisa procesi i industrializimit
në Kosovën gjatë viteve 1960 - 1988 kishte formësuar disa komplekse industriale që
dominonin në strukturën e industrisë: metalurgjia bazike, energjia, tekstili dhe ushqimi,
tani kemi të veçuar tetë sektorë që japin një profil tjetër sektorial të aktiviteteve
prodhuese, respektivisht industriale, shikuar për nga aspekti i numrit të bizneseve,
pjesëmarrjes në shitje, eksport dhe punësim.(Riinves 2012)

Tabela 1 Sektoret e Prodhimit

Burimi: Anketa me 1167 Biznese, Riinvest shtator 2009
Nga kjo tabele del sektori i ushqimit dhe pijeve ka një peshë specifike dukshëm më të
madhe se sa sektorët tjerë, me përjashtim të eksportit ku dominon metalurgjia dhe
përpunimi i metaleve.
Afër këtij sektori veçohen materialet ndërtimore të cilat shikuar për nga shitja janë
sektori më i madh në strukturën e prodhimit industrial.
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Prej sektorëve të tjerë, më i rëndësishëm paraqitet edhe sektori i përpunimit të drurit,
veçanërisht për nga numri i bizneseve dhe kontributi në punësim.
Tre nga këta sektorë (ushqimi, materialet ndërtimore dhe pjesërisht përpunimi i drurit)
kanë gëzuar një mbështetje edhe nga programet e USAID në kuadër të asistencës për
rritjen e aftësive konkurruese të
klasterëve të caktuar programet e USAID në kuadër të asistencës për rritjen e aftësive
konkurruese klasterëve të caktuar.

Politikat Industriale te Kosoves synojnë të mbulojë disa dimensione të zhvillimit
ekonomik / konkurrueshmërisë / aspekteve të politikave industriale që përfshijnë: iv
i.

Analizën e vazhdueshme të tendencave të jashtme: monitorimi i trendëve
globale dhe rajonale ekonomike (teknologji të reja, zinxhirët e vlerave dhe të
furnizimit, konvergjenca e industrisë, etj), ndërrimet në avantazhet
konkurruese /krahasuese

ii.

Makro mjedisi i shëndoshë dhe faktorët funksional (politika e përgjithshme e
qeverisë - politika të tjera) rritja e faktorit të produktivitetit për të gjithë duke
lejuar qasje specifike të sektorit / industrisë / grupimit.

iii.

Largimi efektiv i kufizimeve specifike detyruese ndër-sektoriale (objekt i PIsë) për të kthyer përparësitë krahasuese në ato konkurruese

iv.

Aktivitetet specifike të grupimit dhe industrisë (objekt i PI-së) për grupimet
ekzistuese me rritje të shpërfaqur.

2.8. Ndikimi i Akterve te jashtëm apo globalizmit ne rritjen Ekonomike
Globalizmi, një term i përdorur në mbarë botën, nuk është më një koncept i ri ose dukuri
e re në shkrimet akademike dhe botën e biznesit si të shkencëtarë socialë, gazetarë,
analistë të biznesit, teoricienëve të menaxhimit, etj. Koncepti ka gjetur shprehjen sot në
të gjitha gjuhët e mëdha të botës. Globalizimi nuk është një fenomen thjesht bashkëkohor.
Shumë studiues tani e njohin globalizimin në kuptimin ekonomik, social dhe kulturor me
'shoqërinë e vet globale' .
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Duke menduar për bashkimin dhe ri-formësimin e botës në një fshat global dhe
përshkrimin e dinamikës së marrëdhënieve politike dhe ekonomike brenda, ajo përbën
thelbin dhe zhvillimin e fenomenit të ri-globalizimit.1 Zhvillimi, megjithatë, edhe pse një
koncept multidimensional, ka të bëjë me një normë prej ndryshimit në një drejtim të
caktuar.v Ndryshime këto në teknologji, në aspektin social, ekonomik dhe politik të jetës
që çon njeriun kah një jetë e lumtur. Ajo është e lidhur ngushtë me konceptin e
globalizimit. Zhvillimi si një koncept ka tërhequr përkufizime dhe interpretime të shumta
në mesin e dijetarëve dhe shkrimtarëve, megjithëse ai trajton procesin e transformimit të
një shoqërie, ne aspekt pozitiv. Prandaj është me vend që të kuptohen globalizimi dhe
zhvillimi si dy koncepte të gjëra për transformim. Pyetja që mund të kërkohet pastaj duhet
të jetë që të dy konceptet praktikisht të dërgojnë në tjetrin? – Apo ato janë koncepte
komplementare për çfarëdo përparimi në çdo shoqëri?! Të gjitha llojet e bizneseve janë
duke përjetuar prirje drejt globalizimit, kjo në thelb ilustron mënyrën në të cilën
globalizimi bashkëkohor lidh komunitetet nga një rajon i botës në zhvillim në një tjetër
kontinent.( Dr. Gbenga Lawal, Department of Political Science, Global Impact 2016)
Prandaj, ideja e globalizmit sillet rreth realiteteve të tjera të reja dhe terminologjisë si:
teknologjia informative, liberalizimi i tregtisë, konkurrenca ekonomike ose ndërmarrjet
të lira dhe të një politike emergjente me strukturë / sistem që ka njerëz të orientuar/, etj

Globalizimi do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm dhe kështu ajo është
përdorur në mënyra të ndryshme në literaturë. Përndryshe, kuptohet edhe si një proces i
integrimit jo vetëm në ekonominë e kombeve, por edhe kulturën e tyre, teknologjinë dhe
qeverisjen. Më shumë, në mënyrë eksplicite, ndoshta, kjo i referohet një procesi të rritjes
ekonomike, rritjes së ndërvarësisë ekonomike dhe thellimit të integrimeve ekonomike
midis vendeve të botës. Ajo është e lidhur jo vetëm me përhapjen dhe vëllimin e
transaksioneve ndërkufitare ekonomike por edhe me organizimin e aktiviteteve
ekonomike të cilat shtrihen në kufijtë kombëtar. Me fjalë të tjera, ajo i referohet integrimit
në rritje të ekonomive veçanërisht nëpërmjet flukseve të tregjeve financiare nga e gjithë
bota. Ndarja e kufijve si barriera ndaj shfrytëzimit ekonomik që globalizimi përfaqëson
do të thotë se, çdo vend i kësaj bote, i pasur, i zhvilluar apo i varfër, apo në zhvillim do
të kenë qasje në çdo vend tjetër. Kjo është që kombet më pak të zhvilluara të kenë qasje
në tregjet e vendeve të zhvilluara në mënyrë të pakufizuar dhe anasjelltas.
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Kjo ka ngritur aq shumë pyetje dhe debate për subjektin e fuqisë së shtetit dhe rëndësinë
e vazhdueshme të parimeve të pavarësisë, të sovranitetit dhe të kuptuarit të marrëdhënieve
ndërkombëtare. Ndërkohë, fjala globalizim, e cila është përdorur në shumë mënyra, ka
formuar në të vërtetë burimin e konfuzionit dhe polemika të ngulitura në të kuptuarit e/apo
problemin e zotërimit të plotë të asaj që termi sugjeronvi
Zhvillimi ekonomik përfshin përdorimin e duhur dhe adekuat të burimeve të një vendi në
mënyrë që me efikasitet të rrisin produktivitetin për përmirësimin e mirëqenies së
popullit, me përdorimin e aplikimit të teknologjisë dhe shkencës moderne, të cilat
përfshin arsimimin masiv, rend politik, menaxhim efikas të burimeve njerëzore dhe
materiale,etj. ( Mike I. Obadan, 1999. ”Features and Implications of Globalization)
Por në fushën e zhvillimeve ekonomike botërore (globalizimi), Levitt, kishte përdorur
shprehje që karakterizojnë ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur gjatë dy dekadave të
fundit në ekonominë ndërkombëtare - difuzion i shpejtë dhe i përhapur në botën e
konsumit, të prodhimit dhe të investimeve, shërbimeve, kapitalit dhe teknologjisë”.
Shfaqja e një ndarjeje të re asimetrike ndërkombëtare të punës së bashku me shpërndarje
më të madhe të aktiviteteve ekonomike, me regji të planifikimit të korporatës strategjike
që ka zëvendësuar përpjekjet qeveritare ose shtetërore në vende të ndryshme, është
përdorur edhe në drejtim të erozionit të dominimit pas luftës ShBA, në ekonomitë
botërore nga ana e konkurrencës në rritje të Evropës Perëndimore dhe rritjes së sferave
rajonale apo ndikimit.
Andaj, kemi një rënie, duke u larguar nga ekonomia e komanduar në veçanti në kontekstin
e rënies së ekonomisë së centralizuar drejt ekonomisë së tregut, duke përjetuar një
përhapje në mbarë botën e kapitalizmit. Me kalimin e kohës është kuptuar se vendet në
zhvillim të botës, janë padyshim më shumë se të zhvilluara. Për këtë arsye, sugjerohet që
vendet në rajon dhe botë, që janë në gjendje të integrohen në ekonomitë globale, nuk
mund të përfitojnë nga tiparet që nxisin rritjen e globalizimit.
Globalizimi, sipas Obadan, nënkupton integrim në rritje të tregjeve ndërkombëtare për
mallra, shërbime dhe kapital që sjell ndryshime të dukshme në fytyrën e ekonomisë
botërore e cila shpesh përshkruhet si gravitim drejt një fshati global dhe më tej.
Këto ndryshime vërehen në madhësitë dhe strukturat e tregtisë në mallra dhe shërbime,
lëvizjet e kapitalit, fitimet e produktivitetit dhe efikasitetit që janë ngasje për rritje dhe
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krijimin e vendeve të punës në vendet industriale dhe mundësi për të eksportuar
industrializimin e udhëhequr në vendet me të ardhura të mesme.
Ky pohim është gjithashtu në përputhje me thënien e Jacobson se "ekonomia e re botërore
që ka dalë në bazë të globalizimit karakterizohet nga një vëllim i jashtëzakonshëm dhe
ritëm i flukseve ndërkombëtare të kapitalit dhe një strukturë në të cilën prodhimi dhe
tregtimi i mallrave dhe shërbimet janë të integruar përmes kufijve kombëtarë".6 Procesi
i globalizimit është duke luajtur një rol vendimtar në përpjekje të përcaktimit të tregtisë
dhe marrëdhënieve të tjera të jashtme ekonomike dhe të strategjisë për zhvillimin
kombëtar. Për këtë qëllim globalizimi është bërë edhe më intensiv, me konkurrencë
ekonomike mes kompanive dhe vendeve që ofrojnë edhe më shumë impuls të
marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të politikës së brendshme.
Më lart theksuam që globalizimi i ekonomisë nënkupton një rritje të aktivitetit ekonomik
ndërmjet vendeve. Ky aktivitet shfaqet kryesisht në këto tre forma: tregti ndërkombëtare,
investime të huaja direkte dhe intregrim i tregjeve të kapitalit (Banka Botërore, 2002).
Përvoja botërore në fushën e tregtisë ndërkombëtare ka vërtetuar dhe po vërteton se tregtia
e lirë mes vendeve të ndryshme dhe jo krijimi i monopolit të shtetit mbi tregtinë e jashtme,
që u zbatua në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, përfshire dhe vendin tonë,
përmban në vetvete elementë nxitës për drejtimin e burimeve të një vendi në ato sektorë
dhe degë të ekonomisë në të cilat ai ka avantazhe konkurruese. Gjatë viteve të fundit vihet
re një rritje e vazhdueshme në vëllimin e tregtisë botërore të mallrave dhe shërbimeve.
Kështu, sipas raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë “World Trade Report 2013”2,
norma mesatare vjetore e rritjes së vëllimit të eksporteve botërore të mallrave për
periudhën 2005-2012 eshte 4.5%.

2.9. Politikat e përdorura ne përfitimin e avantazheve te Globalizmit
Tregtisë dhe rritja e GDP janë të lidhura ngushtë. Eksportet Zgjerimi mbështet rritjen
ekonomike dhe eksportet janë shumë shpesh burimi kryesor për shkëmbimin e të huaj,
nevojshme për importet e financimit të mallrave dhe shërbimeve, të cilat përbëjnë një
komponent të rëndësishëm të përgjithshëm furnizimit. Megjithatë, marrëdhënia midis
tregtisë dhe GDP mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në përputhje me
rrethanat. Në vendet në zhvillim, mallrat kapitale të importuara dhe inputet e ndërmjetme
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mund të jetë jetike për investime dhe industrializimi, dhe drejtimin e një deficit tregtar
mund të nxisin rritja afatgjate.
Nga ana tjetër, këmbëngulja i deficitit tregtar gjeneron detyrimet e huaja që mund të
përfundimisht të çojë në një "kurth borxhit", pengon investimet dhe rritje. Për më tepër,
ekspozimi i tepruar apo e parakohshme të disa importet mund të pengojë zhvillimin e
brendshëm kapacitetet prodhuese, por një zgjerim të eksportit të shtyrë nga çmimet më të
larta të eksportit ose konkurrencës të zgjeruara mund të mbështetur rritjen dhe të gjenerojë
suficite tregtare.
Prandaj, tregton tepricat ose deficitet mund të bashkë-ekzistojnë me ekonomike zgjerimi
ose recesion në varësi të rrethanave.
Për shembull, Amerika Latine regjistruar për shumë vite një lidhja negative midis rritjes
së PBB-së dhe të tregtisë Bilanci: qëndrueshme rritja ekonomike shpesh çoi në deficitet
tregtare, si dhe një rënie ekonomike ishte në përgjithësi e nevojshme për të reduktuar
importet dhe për të rivendosur tepricat tregtare. Ky ishte rasti në fillim të viteve 1980, kur
rajoni hvendosur nga deficitet tregtare të tepricave në fytyrën e "kriza e borxhit".
Midis 1990 dhe 1997, kufizimet nga importet ishin të relaksuar dhe bilanci tregtar u të
deficitit përsëri; rritja ekonomike rifilloi, megjithëse me një ritëm më të ngadaltë se në
vitet 1970. Që nga viti 2003, monedha zhvlerësimi dhe përmirësime në kushtet e tregtisë
kanë dhënë edhe rritjen ekonomike dhe tepricat tregtare. Këto tepricat nuk janë të shtyrë
nga pakësuar importet, por duke zgjeruar eksportet, duke e bërë rritjen ekonomike më të
i qëndrueshëm pasi ajo nuk varet nga kapitali paqëndrueshme hyrjet.
Ekonomitë aziatike Juglindore kanë treguar një rekord mbresëlënëse e rritjes që nga viti
1970. Vendet në këtë nen rajon ndjekur politika aktive për nxitjen e akumulimi i kapitalit
dhe eksportet e prodhon, së bashku me politikat e kujdesshme në lidhje me importet dhe
lëvizjet e kapitalit. Si rezultat i kësaj, ata arritën të rriten për dy dekada me flukset
pothuajse të ekuilibruar të tregtisë pas liberalizimi i flukseve hyrëse të kapitalit dhe
importeve në fillimi i viteve 1990, këto vende u tregti të madheDeficitet ndërsa rritja
ekonomike u përshpejtua.( Mike I. Obadan, 1999. ”Features and Implications of
Globalization,)

Financiare Kriza e vitit 1997 çoi në një rregullim dramatike ekonomike, me rritje më të
ngadaltë dhe një ndryshim të jashtëzakonshëm nga tregtia
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Deficiti për tepricë për shkak të zhvlerësimeve të mëdha të monedhës. Fitimet shoqëruese
në konkurrencën lejuar rajon për të shërohen shpejt dhe të kthehet në një rrugë të
Normat e larta të rritjes, pa reduktimin e tepricave tregtare. Në Afrikë, ku performancës
ekonomike në një masë të madhe mbështetet në të ardhurat e mallrave, rritja është
normalisht
pozitivisht lidhen me bilancet tregtare. Për shembull, përkeqësimit të kushteve të tregtisë
në vitin 1980 u shoqëruan nga rritja e tregtisë së deficiteve të ngadaltë. Që nga viti 2003,
të pjerrëta përmirësime të kushteve të tregtisë sjellë përfitime të konsiderueshme në të
ardhurat e brendshme në disa vende, duke zgjeruar kërkesa e brendshme - duke përfshirë
investimet në nxjerrëse
industri - dhe normat e rritjes, ndërsa në të njëjtën kohë gjeneruar suficite tregtare. Këto
përfitime, megjithatë, nuk ka përfitojnë një numër të vendeve me naftë dhe ushqimimportuese, shumë prej të cilave i përkasin pjesën lindore të kontinentit. Në këto ekonomi
relativisht të mbyllura, deficitet tregtare janë një karakteristikë strukturore dhe financohen
kryesisht nga remitancat dhe rrjedh ndihmë.
Globalizimi i referohet ndërveprimit të një ekonomie me të gjitha ekonomitë e tjera të
botës. Ky ndërveprim mund të jetë në drejtim të transaksioneve financiare, tregtare,
politikë, edukimit, prodhimit etj Globalizimi ka filluar me shpikjen e avullit me shpikjen
e teknologjive të reja dhe më të reja në botën e transportit dhe të komunikimit. Kështu,
ajo mund të shihet se pse globalizimi po ndiqet në kohët e lashta nga historianët, ajo me
të vërtetë ka filluar në fund të shekullit te 19 dhe fillim të shekullit të 20-të. Globalizimi
si terme, në formën e tij më të ri, ka katër parametra kryesore:
•

rrjedhja e lirë e mallrave dhe shërbimeve midis shteteve për shkak të reduktimit
të barrierave tregtare.

•

Krijimi i një mjedisi për rrjedhjen e kapitalit dhe investimeve midis vendeve.

•

rrjedhja e lirë e teknologjisë nga një vend në tjetrin.

•

Lëvizja e lirë e punës ndërmjet vendeve.

Globalizimi i vërtetë është i arritshëm vetëm në qoftë se të katër komponentët janë të
pranishëm. Megjithatë, globalizimi ka disa avantazhe dhe disa disavantazhe. Disa nga
këto avantazhet dhe disavantazhet janë:
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2.9.1. Përparësitë e Globalizimit
•

Rritja e mundësive për punësim: Me rritjen e globalizimit, e më shumë kompani
janë duke krijuar biznese në vende të tjera. Kjo nga ana tjetër rrit mundësitë e
punësimit që njerëzit shlyer vend kanë. Njerëzit mund të gjejnë punë më të mirë,
pa pasur nevojë për të lëvizur në vende të tjera në kërkim të vendeve të punës më
të mirë. Sot, shumë kompani shumëkombëshe të tilla si Microsoft, Google dhe
Toyota etj kanë zyrat e tyre në Indi dhe shumë Indians punës për këto kompani në
Indi. Pa globalizimit, populli indian nuk do të kishte pasur mundësi për të punuar
për kompani të tilla në Indi.

•

Arsimi: Me rritjen e globalizimit, ajo është bërë më e lehtë për njerëzit që të lëvizin
përtej kufijve në pjesë të ndryshme të botës për të marrë arsimim më të mirë. Kjo
ka rezultuar në integrimin e kulturave. Njerëz nga vende të pazhvilluara dhe në
zhvillim shpesh të shkojë në vendet e zhvilluara për të marrë arsim më të mirë.
Gjithnjë e më shumë studentë indianë janë duke udhëtuar në vende si Britania e
Madhe apo SHBA për të ndjekur arsimin e lartë. Kjo ka hapur edhe kulturat e tyre
ndaj kulturës indiane në një farë mase.

•

Rritja e tregtisë së lirë: Një rritje në tregtinë e lirë ka hapur dyert për investitorët
në vendet e zhvilluara për të investuar paratë e tyre në vendet në zhvillim.
Kompanitë e mëdha nga vendet e zhvilluara kanë lirinë për të vepruar në vendet
në zhvillim. Në 2000, kompanitë japoneze dhe evropiane si Kawasaki dhe
Siemens filluar prodhimin e trenave me shpejtësi të lartë në Kinë. Kjo ka
ndihmuar firmat kineze në fitimin e njohurive në lidhje me procesin e prodhimit
dhe kompani tani kineze të tilla si Kina e Jugut lokomotivë dhe Rolling Stock
Corp janë prodhuar trenat me shpejtësi të lartë të tyre.

•

Rrjedha shpejtë i informacionit: rrjedh Informacione nga një pjesë e botës në
tjetrën menjëherë, duke rezultuar në botë duke u lidhur së bashku. informacion
jetik mund të ndahet në mes të individëve dhe korporatave në një shkallë shumë
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të shpejtë. Ajo ka ndihmuar edhe në rritjen e lehtësinë e transportit të njerëzve dhe
mallrave.
•

Rritja e cilësisë së mallrave dhe shërbimeve: Si rezultat i globalizimit, njerëzit
kanë qasje në cilësinë më të mirë të mallrave dhe shërbimeve në të gjithë botën.
Kompanitë duhet të përpiqen për të siguruar mallra dhe shërbime të cilësisë më të
mirë të konsumatorit dhe konsumatori ka lirinë e zgjedhjes cilido produkt ai
mendon se është mirë të përshtatshme për nevojat e tij. Kjo lejon një person në
Amerikë për të veshin rroba të bëra në Indi dhe Meksikë, ndërsa shikuar një
ndeshje futbolli duke u zhvilluar në Angli në një TV të bërë në Kinë.

•

Rënie e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve: Si konkurrenca në treg është rritur
për shkak të globalizimit të shpejtë, prodhuesit duhet të çmimeve e produkteve të
tyre konkuruese në mënyrë që të mbetet në treg. Kjo është bërë një ndihmë për të
konsumit që ai mund të merrni produkte të cilësisë më të mirë me çmime më të
lira. Një shembull është ai i makinës ambasadorit në Indi. Kjo ishte makina e
vetme në dispozicion në Indi së bashku me Fiat para liberalizimin e ekonomisë
indiane. Këto makina ishin të paefektshëm dhe të shtrenjta. Pasi u hap ekonomia
indiane, kompanitë e tjera të makinave filluar shitjen e makinat e tyre në Indi me
çmime më të lira. Kjo ishte një përfitim i madh për të konsumit indian.

•

Reduktimi i barrierave kulturore: Ndërsa njerëzit lëvizin nga një vend në tjetrin,
pengesat në mes të kulturave të ndryshme tentojnë të decrease.This ka rezultuar
me tolerancën dhe hapjen ndaj kulturave të tjera. Kjo ka lehtësuar edhe
komunikimin ndërmjet kulturave të ndryshme dhe kështu, kombeve. Ajo ka çuar
në një reduktim në luftëra si ne jemi sot duke jetuar në një nga periudhat më të
qeta në historinë e njerëzimit.( Morrison, Spencer P. "What Are the Advantages and
Disadvantages of Globalization 2016)

2.9.2. Disavantazhet e Globalizmit
•

Degradimi i mjedisit: Vendet e zhvilluara mund të përfitojnë nga ligjet e dobëta
rregullatore vendet e pazhvilluara "në drejtim të mbrojtjes së mjedisit.
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•

Kushtet e padrejta të punës: Shumë shumëkombëshet janë akuzuar padrejtësisë
sociale duke shfrytëzuar punës në vendet e pazhvilluara, në mënyrë për të ulur
shpenzimet. Punës janë dhënë kushte të sëmurë të punës që çojnë në rreziqet
shëndetësore. Shumë kompani të mëdha kanë qenë të akuzuar për përdorimin e
punës së fëmijëve në fabrikat e tyre në vendet e pazhvilluara. Përdorimi sa
publikuar Nike e punës së fëmijëve, së bashku me kushtet e punës të varfër dhe
pagave të ulëta në fabrikat e saj në Indonezi është një shembull i mirëdokumentuar.

•

Fall në normën e rritjes së punësimit: Edhe pse promovimi i idesë se përparimet
në teknologji dhe rritjen e produktivitetit do të krijonte më shumë vende pune ka
qenë një gur themeli i globalizimit, ajo është parë se në vitet e fundit, përparimet
e tilla kanë çuar në një rënie në normën e rritjes të punësimit në disa ekonomi në
zhvillim. Kjo mund t'i atribuohet faktit se kompanitë lëvizin objektet e tyre të
prodhimit nga një vend në tjetrin në kërkim të punës më të lirë një herë punëtorët
në vendin e mëparshëm të fillojë duke kërkuar paga më të mira.

•

Rritje pabarazia mes të pasurve dhe të varfërve 86% të burimeve në botë thuhet
se të konsumohen nga të pasur 20% të popullsisë së botës. Kjo do të thotë se më i
varfër 80% vetëm merr të konsumojnë 14% të burimeve në botë. Ky është një
rezultat i drejtpërdrejtë i globalizimit sipas disa aktivistëve të cilët besojnë se
globalizimi shërben vetëm për të pasurit, ndërsa të varfrit duhet të përballen me
disavantazhet e saj.

•

Industritë shkallë të vogla të përballet me zhdukjes: Small industritë shkallë të
cilat janë autokton në një të veçantë vend përballet me zhdukje si ata nuk kanë
burime apo fuqinë që kompanitë shumëkombëshe kanë. Si rezultat, këto industri
të vogla nuk janë në gjendje për të konkurruar me kompanitë më të mëdha dhe të
shkojnë jashtë biznesit. Një shembull është bambu mobilje bërë industrisë në Indi.
Prodhuesit punojnë nga shtëpitë e tyre dhe të punojnë shumë për të bërë mobilje
nga bambu. Këta punëtorë nuk mund të konkurrojnë me kompanitë e mëdha që
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shesin mobilje të lirë plastike dhe si rezultat, industria e tyre përballet me
zhdukjen.
•

Përhapja e shpejtë e sëmundjeve vdekjeprurëse: sëmundje vdekjeprurëse të tilla
si SIDA apo sëmundjeve të tjera ngjitëse mund të përhapet me ritëm shumë të
shpejtë me anë të udhëtarëve, ose për shkak të mjeteve të tjera, si pasojë e
drejtpërdrejtë e globalizimit.

Këto janë disa nga pikëpamjet moderne ne lidhe me përshkrimin e fenomenit te
globalizmit ne rrafshin ekonomik, social, kulturore dhe politik. Globalizimi nuk është
tjetër vetëm tregtinë e lirë ndërkombëtare. tregtia e lirë është e bazuar në avantazh kosto
krahasuese. Vendi që ka përparësi Kostoja më e mirë mund të prodhojë mallra me çmime
më të ulëta se një tjetër që nuk është që ka këtë avantazh.( Morrison, Spencer P. "What Are
the Advantages and Disadvantages of Globalization)

Kjo mund të ndodhë në qoftë se lëndët e para janë prodhuar në shtëpi, të punës është i lirë
në tregun e brendshëm, mallrat kapitale janë prodhuar në tregun e brendshëm dhe
sipërmarrësit janë të gatshëm për të investuar në vend. Kështu një vendi që ka faktorë
superiore të prodhimit do të fitojë në bazë të tregtisë së lirë.
Megjithatë vendi importues nga lart vendit eksportues duhet të ketë mundësi të ngjashme
në prodhimin e produkteve të ndryshme të cilat kërkohet nga të tjerët. Të paktën vendi i
fundit mund të paguani përsëri në vendin e mëparshëm në valutë të huaj.

Kështu tregtia e lirë është e mirë në mes të ekonomive në mënyrë të barabartë të fortë.
rrjedhja e lirë e mallrave dhe shërbimeve do të forcojnë njëra-tjetrën.
Sidoqoftë, nëse vendet janë të pabarabartë në forcë, vendi importues nuk mund të
paguajnë përsëri në vendin eksportues dhe ajo do të bëhet e varur nga ajo. Nëse kjo është
për të mbijetuar ekonomikisht ajo ka për të mbrojtur industritë vendase dhe imponon
kufizime në tregtinë e lirë.

2.9.3. Sfidat ne zhvillimin Ekonomik
Është interesante të thuhet se për shkak të ekspozimit të saj të ulët në ekonominë
globale dhe shkallëve të saj të vogla të eksportit, Kosova nuk është prekur rëndë nga
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kriza globale financiare. Megjithatë, ekonomia e Kosovës ende përballet me disa
probleme kyçe ekonomike, të cilat janë trajtuar dhe analizuar më poshtë dhe janë një
burim kyç për identifikimin dhe prioritizimin e objektivave kryesore të këtij koncepti.
Bruto Produkti Vendor (BPV) për kokë banori, ritëm i ngadaltë i rritjes
ekonomike dhe varfëria - siç mund të shihet nga fig. 2 në shtojcë, trendi i BPV-ës të
Kosovës prej 2009 deri 2013 përjetoi një normë relativisht të lartë të rritjes mesatare
ekonomike prej 3,34% në pesë vitet e fundit. Megjithatë, duke pasur parasysh shkallën
e lartë të papunësisë dhe madhësinë e vogël të ekonomisë, Kosova ka nevojë për një
ritëm shumë më të shpejtë të normës së rritjes për të bërë një ndikim të rëndësishëm në
mirëqenien e saj. Në të vërtetë, përballja me BPV për kokë banori
prej 2,757 euro dhe me një shkallë të papunësisë prej 25%, e bën Kosovën që të jete një
nga shtetet më të varfra të Evropës (përqindja e varfërisë në nivel kombëtare (% e
popullsisë) në 2011 ishte 29,7%), posaçërisht duke prekur sidomos grupet më të
rrezikuara të shoqërisë (të rinjtë, femrat dhe minoritetet).

Deficiti i thellë i llogarisë rrjedhëse Kosova gjatë 5 viteve të fundit Kosova ka
përjetuar një deficit të thellë të llogarisë rrjedhëse (1,794 milion euro në 2013) e cili
pasqyron mungesën e konkurrencës së produkteve të Kosovës, keq-alokimin e
remitencave dhe hyrjet e ulëta të investimeve të huaja.(Banka Qendrore 2014)
Eksporti i ulët neto - Pavarësisht integrimit tregtar të tregut të Kosovës me rajonin,
me Turqinë, dhe në një masë të caktuar me atë të Bashkimit Evropian, ky shtet vazhdon
të përballet me eksportet relativisht të ulëta neto. Deficiti tregtar në 2013 arriti 2,155
milion euro me një eksport total prej 293 milionë euro dhe importe prej 2,449 milionë
eurosh. Gjithashtu, duke iu referuar Fig. 4 mund të shohim trendin e raportit të importit
ndaj eksportit për sektorët kryesorë ekonomikë të Kosovës gjatë periudhës 2005 - 2013,
norma vjetore e rritjes së eksporteve ka tejkaluar normën vjetore të rritjes të importeve;
megjithatë, duke pasur parasysh pellgun e tregtisë, ky ritëm është ende i parëndësishëm
për të përmirësuar bilancin tregtar të ekonomisë së Kosovës. Kjo është mjaft e
rëndësishme për Kosovën, për shkak të faktit se pjesa më e madhe e eksporteve të
Kosovës janë metalet bazë, të cilat janë shumë të ndjeshme ndaj luhatjeve të çmimeve
dhe kërkesës në tregun ndërkombëtar të tyre; rrjedhimisht, këto luhatje çmimesh
rezultojnë në luhatje të përgjithshme të eksporteve të Kosovës, si dhe tregues të tjerë
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ekonomikë .(Banka Qendrore, 2014)

Keq-alokimi i transfereve rrjedhëse(Remitencat) - Remitencat janë pjesë e
transfereve rrjedhëse që në përgjithësi përbëhen nga transferet shtetërore dhe private
por mbi të gjitha janë të dominuara nga të fundit. Kjo njëherësh kontribuon më shumë
në zbutjen e deficitit të llogarisë rrjedhëse .(Banka Qendrore 2014)
Në vitin 2012, të ardhurat nga remitencat ishin 605.600.000 euro dhe përfaqësonin një
rritje prej 3,6% në krahasim me një vit më herët, ndonëse remitencat janë për një pjesë
të konsiderueshme e BPV-së (përafërsisht 12% në 2013), 96% e tyre përdoren për
konsum dhe si shpenzim për mallrat e importuara, ndërsa pjesa e mbetur është
përdorur si një nvestim produktiv.

Për më tepër, norma e rritjes ekonomike përbëhet kryesisht prej komponentit të
konsumit dhe vetëm një pjesë e vogël e saj buron nga investimet dhe eksportet neto,
duke sinjalizuar nevojën për masa që do të stimulonin zhvendosjen e kapitalit të tillë
në investime relativisht më produktive.

Investimet e ulëta të drejtpërdrejta - Në 2012, investimet e drejtpërdrejta në Kosovë
arrin vlerën 216 milionë euro; vetëm IHD ishin 232 milion euro. Më tej, mund të
vërehet se nga viti 2008 deri në 2011 pjesa e IHD-ve, krahasuar me BPV-ës ishte mbi
8,3%, ndërsa në 2012 IHD kishte rënë në 5%..(Banka Qendrore 2014)

Në të njëjtën kohë, IHD-të janë të përqendruara kryesisht në këta sektorë: pasuri të
patundshme me 31,7%, ndërtimtari me 20.8%, ndërsa në prodhim me vetëm 12,1%,
e ndjekur nga sektori financiar me 10,4%, dhe në fund nga transporti dhe
telekomunikacioni me 7,9% të totalit të investimeve të huaja. Duke pas këtë parasysh,
ekziston një nevojë e madhe për riorientimin e IHD-ve drejt sektorëve me vlerë më të
lartë të shtuar.
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Nivel relativisht i lartë i papunësisë, pjesëmarrje e ulët në tregun e punës - rritja
ekonomike e Kosovës nuk ka qenë e mjaftueshme për të adresuar në mënyrë efektive
çështjen e shkallës relativisht të lartë të papunësisë (30,0% në vitin 2013); kështu, në
vitin 2013, numri i të papunëve në Kosovë (16-64 vjeç) ishte 144.829 (Meshkuj:
95.942, Femra: 48,887); (Ask 2014)

Përveç kësaj, këto çështje ndikojnë në mënyrë disproporcionale tek të rinjtë, femrat dhe
punëtorët e pakualifikuar; në të vërtetë, nga 80.398 persona të kategorizuar si fuqi
punëtore e re (prej moshës 15-24 vjeç), vetëm 44% (27.713 meshkuj dhe 7763 femra)
janë të punësuar.(Ask 2014)

Ndërsa popullsia relativisht e larte në dispozicion e të rinjve përfaqëson një pasuri të
madhe kombëtare, në të njëjtën kohë duke pasur të papunë përafërsisht 2/3 e të rinjve në
treg të punës, ku vetëm 1/3 e tyre janë aktiv në tregun e punës, kurse 35,3% prej tyre i
përkasin kategorisë NEET (Të rinjtë që nuk janë as të punësuar, as në edukim e as në
trajnim), e bën atë një barrë për vendin; për më tepër, siç mund të shihet nga tabela 1 në
Shtojcë, vetëm 2/10 e grave me moshë pune ishin të punësuara, ndërsa meshkuj të
punësuar kishte më shumë se 6/10, në vitin 2012.

Është e rëndësishme të thuhet se ka një korrelacion të fortë midis papunësisë dhe arsimit
të lartë, meqë fuqia punëtore me arsimim të lartë përfaqëson 25,6% të të punësuarve dhe
vetëm 5,3% të papunë. Për të trajtuar papunësinë relativisht të lartë, ekziston një nevoje
për përmirësimin e aftësive të të papunëve dhe uljen e mospërputhjeve mes kërkesës dhe
ofertës së aftësive në tregun e punës. Në fakt, një nga komponentët kryesore që rrisin
efikasitetin është arsimi i lartë dhe aftësimi profesional që i referohet trajnimit të
përshtatshëm për nevojat e tregut, aftësive menaxheriale dhe teknike të fuqisë punëtore.

2.10. Ndikimi i proceseve te jashtem ne ne sfidat e zhvillimit te kosoves
Koncepti bazë i ekonomisë së Kosovës në tranzicion dhe integrimi i tij në procesin e
globalizimit, duhet të orientohen në zgjidhjen e paradigmës (modeli alternative), të cilat
duhet të jenë të orientuara në dy drejtime: në një pjesë e cila përputhet me reformat
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ekonomike dhe politike dhe që janë bërë deri më tani në të gjitha vendet e Evropës lindore
dhe në pjesën e dytë të specifikave. Anëtarësimi i Kosovës në dy institucionet kryesore
të Kombet e Bashkuara: FMN (2009) dhe Banka Botërore (2009) dhe Banka Europiane
për Rindertim dhe Zhvillim (2012) ndër të tjera janë hapa të mëdha të cilat
domosdoshmërish do të ndikojë për tranzicion të lehtë dhe të plotë të bashkohen në të
tjera institucionet dhe organizatat. Integrimi i ekonomisë së Kosovës në rrjedha e
ndryshimeve globale është vetëm një sfidë dhe detyrë komplekse.
Për vendet e vogla të avolid izolimin dhe për të mbajtur autentike e tyre vlerat, ajo është
nesseciary të përdorin integrimit dhe globalizimit përfitime me zgjuarsi pozitiv dhe në të
njëjtën kohë të minimizuar efektet e mundshme negative e këtyre proceseve. Në këtë
kontekst e prosperitetit është e nevojshme një pragmatike qasje e cila do të mundësojë një
krijimin e një modeli të ekonomisë së tregut lidhur me politikat sociale dhe rritjen e
Wellness shoqërisë. Si një vend i ri Shteti i Kosovës tashmë po përballet me shumë
probleme socio-ekonomike me luftë Pasojat siç janë rënia e ekonomisë dhe në njerëzore
duke përfshirë qeverisje jo efektive, sistemi gjyqësor joefikas dhe korrupsioni. Përveç
këto, probleme detoriated me krizën ekonomike globale e cila ka prekur investimet e
drejtpërdrejta të huaja dhe remitancat. Ekonomia jonë ka ende probleme strukturore të
cilat janë të shoqëruara me shumë gabimesh dhe rritjen e kërkesës agregate vetëm në një
sasie e kufizuar mund të përgjigjet me rritjen e prodhimit. Ajo është ende e nevojshme
për të forcimin e disiplinës financiare që mundëson lidhjen e shpenzimeve publike
dhe realizimi i tyre i vërtetë. Kosova në rrugën e saj të zhvillimit duhet të forcojë
zhvillimin e saj.

Kapacitetet përmes bashkëpunimit produktiv me botën, duke përfshirë hapur këtu Mjedisi
dhe ekspozitë kundër ndikimit të fortë të njohurive, të kuptuarit e ndryshimeve të cilat
manifestohen apo ata janë exto jenë manifestohet në mjedisin e faktorëve të reja të cilat
kanë efekt në zhvillimin e nëpër një tranzicion të qëndrueshëm dhe të sistemit të orientuar
mirë.
strategjitë kombëtare të zhvillimit duhet të bazohet në një zhvillim të ri Qasja e mbështetur
nga Respektimi i legitimacies tregut dhe dominimin e ekonomisë mbi politikën (Instituti
Riinvest, 2002).
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Fillimisht duhet të jetë me kusht aplikimin e kapitalit produktiv dhe njerëzor në kushte të
tregu global dhe më pas do të promovojë një profil të ri e të zhvillimin e ekonomisë
kombëtare, të përshtatshme për kushtet globale, duke marrë në konsideratë nevojë për
faktorët e zhvillimit (njohuri dhe teknologji), zgjerimi i kompanive kombëtare, bankave
të huaja dhe kompanitë e Reputacioni ndërkombëtar. Këto operacione do të ndikojnë në
përshpejtimin e Tranzicioni në mënyrë të lehtë, në një qëllim të ketë pasoja më të lehtë
nga kjo fazë. Pra, tranzicioni është një proces transformimi të madhësive të thella të një
social sistemit.
Disa nga treguesit e zhvillimit tregojnë se Kosova renditet ende poshtë në krahasim me
vendet në tranzicion, por është ende larg një mënyrë nga shtete të zhvilluara. Në këtë
mënyrë indeksi i nivelit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2013, nga 177 vende të
monitoruara, Kosova u rendit si 112. Vendet e rajonit, si: Shqipëria, Mali i Zi, Serbia,
Maqedonia, Kroacia, kanë një normë më të ulët (www.transparency.org, 2013). Indeksi i
zhvillimi njerëzor si një masë e cilësisë së jetës njerëzore dhe standarde të bazuarnë
raportin e fundit të Kombeve të Bashkuara e 2 nëntorit, 2011, një raport i cili mbulon 185
vende renditet Kosovën si 91 (http://hdr.undp.org).vii
Indeksi i bën biznesit të përgatitur nga Banka Botërore për vitin 2013 tregon se Kosova
ka bërë një progres të konsiderueshëm në përmirësimin e mjedis biznesi. Tani Kosova
është renditur si 86, krahasuar me vitin 2012, ku ajo ishte 98. Banka Botërore që nga viti
2009 ka renditur Kosovën në listë e vendeve në tranzicion dhe me siguri në vendin tonë
Procesi tranzicionit ka filluar më herët se në vendet e tjera, vendi i Kosovës ende përballet
me shumë sfida dhe nga më të rëndësishmet
Sfidat janë ato të sfidave socio-ekonomike. Para së gjithash ende ka nevojë për të punë të
vështirë për të përmirësuar mjedisin makro-ekonomik përmes forcimi i faktorëve dhe
institucioneve të ekonomisë së tregut, konkurrencës, liberalizimi dhe rregullimi i disa
proceses ekonomike.
Monetare, buxhetore dhe politika fiskale paraqesin mekanizma të rëndësishëm sepse ato
përcaktojnë piramida e përgjegjësive dhe kompetencave në qeverisjen e kursit financiar
në ekonominë e Kosovës, duke pasur parasysh nevojat strategjike dhe kërkesat e
ekonomisë, popullatës dhe shteti. Ndërtesë sistemi fiskal dhe krijimi i politikave fiskale
duhet të përshtatet me kursi ekonomik të vendit. Tani jemi në fazën e reformave të
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politikave fiskale dhe ne duhet të vazhdojë me këtë kurs, por ne duhet të jemi shumë të
kujdesshëm në këtë mënyrë.

2.11. Stabiliteti politik tregtar

Me qëllim të dhënies së rekomandimeve lidhur me politikat të cilat do të rezultonin me
rritje të nivelit të produktivitetit, konkurrueshmërisë, dhe eksportit, e si rezultat edhe
rritjes ekonomike në Kosovë, është shumë e rëndësishme që së pari të paraqesim një
analizë të politikave aktuale industriale në Kosovë.
Është shumë e qartë se nuk ekziston një formulë unike lidhur me zhvillimin industrial të
vendeve dhe lidhur me politikat që duhet të implementohen në këtë drejtim. Një numër
politikash të caktuara ekonomike duhet të përshtaten me kushtet specifike të vendit të
caktuar (resurset që posedon dhe nivelin e zhvillimit) dhe përvojën historike të zhvillimit
të tij.
Politikat e reja (moderne) të zhvillimit industrial përfshijnë kryesisht programe kombëtare
për zhvillim të industrisë, në të cilat definohen edhe aksionet (veprimet) lokale, duke
përfshirë të gjitha palët me interes, si bizneset, institucionet qeveritare dhe ato akademike.
Pra, politikat e reja për zhvillim industrial nuk janë me aksione specifike që kanë për
qellim përmirësimin e ndonjë dështimi specifik të tregut, sepse dështimet e tregut janë
zakonisht të vështira për t‟u identifikuar dhe për t‟u zgjidhur me lehtësi më pas. (Riinvest
2002)

Politikat e reja për zhvillim industrial kanë për qellim kryesisht favorizimin e zhvillimit
të sektorëve të caktuar industrial dhe ndryshimin dinamik të bizneseve duke u ofruar
rregulla dhe kapacitete të ndryshme zhvillimore. Politikat industriale janë në të shumtën
e rasteve horizontale, aplikohen në të gjithë sektorët industrial, por në raste të caktuara
mund të jenë edhe vertikale, sepse sektorët e caktuar kanë specifika të caktuara dhe
politikat industriale do të duhej t‟i përshtaten atyre specifikave. Në vazhdim po paraqesim
situatën aktuale në Kosovë sa i përket politikave ekonomike.

2.11.1. Politikat Fiskale
Qeveria e Kosovës, në fund të vitit 2008, ka ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm në
ndryshimin e politikës fiskale, me qëllim të përmirësimit të mjedisit biznesor, duke
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favorizuar biznesin dhe investimet në Kosovë. Kosova tani aplikon një politikë tatimore
e cila është shumë e përafërt me vendet e rajonit, dhe gjithashtu shumë konkurruese.
Tatimi në fitimin e korporatave është zvogëluar nga 20% në 10%, kurse tatimi në të hyrat
individuale është ndryshuar nga 0%, 5%, 10% dhe 20% në 0%, 4%, 8% dhe 10%. Në
anën tjetër, rritje ka pësuar norma e TVSH-së nga 15% në 16%. Qeveria e Kosovës
planifikon të mbajë këto nivele të tatimeve edhe në periudhën e ardhshme kohore, së paku
deri në vitin 201210. Përderisa në anketat e realizuara nga Instituti Riinvest viteve të
kaluara, taksat e larta janë ranguar nga NVM-të ndër dy pengesat më të mëdha për të
zhvilluar afarizmin11, në anketën e fundit, taksat e larta janë të renditura shumë më poshtë
në listën e pengesave, me intensitet prej 58 nga 100. Ky fakt edhe një herë tregon efektin
pozitiv që ka pasur reformimi i politikës tatimore në Kosovë. .(Raporti i Progresit 2012)

2.11.2. Politikat Tregtare
Kosova ka një regjim liberal të tregtisë, i cili karakterizohet me thjeshtësi dhe neutralitet,
tipare që konsiderohen të jenë të rëndësishme për stimulimin e rritjes së sektorit privat, si
dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme për eksport. Mirëpo, pasi që liberalizimi i
tregtisë nuk ka qenë i shoqëruar me përmirësimin e aftësisë konkurruese të sektorëve
prodhues vendorë, Kosova po ballafaqohet me deficit të lartë tregtar. Vazhdimi i këtij
trendi po pengon stabilitetin makroekonomik dhe rritjen ekonomike. Politikat tregtare
kanë një rëndësi te veçantë në zhvillimin industrial të Kosovës. Kosova është një
ekonomi e vogël e hapur, e cila është e përkushtuar në liberalizimin e tregtisë.
Marrëdhëniet tregtare të Kosovës janë të dominuara nga importi, importet përbejnë rreth
50% të BPV-së, dhe në një periudhë afat-shkurtër vështirë se do të ketë ndryshime në
bilancin tregtar. .(Raporti i Progresit 2012)
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Në vitin 2006, pas nënshkrimit te disa marrëveshjeve bilaterale për tregti të lirë, Kosova
(e përfaqësuar nga UNMIK) nënshkroi marrëveshjen multilaterale të tregtisë së lirë me
Kroacinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë, Shqipërinë, dhe
Moldavinë, marrëveshje që njihet me emrin CEFTA.
Implementimi i CEFTA-s në aspektin e eksporteve të produkteve kosovare ka hasur në
probleme të shumta dhe shpesh kjo marrëveshje nuk është zbatuar, në veçanti nga Serbia
dhe Bosnja e Hercegovina. Problemet konsiderohet të jenë kryesisht politike, si
mosnjohja e shtetit të Kosovës nga ana e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Moldavisë, pastaj
mosnjohja e dokumenteve të lëshuara nga Republika e Kosovës me arsyetimin se
marrëveshja është nënshkruar me tjetër palë dhe me tjera vula. Përveç problemeve
politike dhe doganore, kriza globale financiare (2008 – 2009) ka shtyrë vendet e rajonit
te rishikojnë politikat e tyre tregtare dhe të ndërmarrin masa proteksioniste ndaj
produkteve dhe tregjeve të veta. Në këto raste, Kosova do të duhej të implementonte
masat e reciprocitetit dhe të vepronte njëjte ndaj produkteve të vendeve të cilat bllokojnë
eksportet kosovare.(Raporti i Progresit 2012)

2.12. Marrveshjet Tregtare
2.12.1. CEFTA dhe anetaret

Kosova është pjesë e CEFTA-s që nga viti 2007. Marrëveshjen e CEFTA-s në emër të
Kosovës atë kohë e nënshkroi UNMIK-u, si autoriteti i vetëm i cili kishte të drejtë ta
përfaqësojë Kosovën në marrëdhëniet me jashtë. Katërmbëdhjetë muaj pas nënshkrimit
të CEFTA-s, Kosova shpalli pavarësinë e saj sipas modelit të propozuar nga
ndërmjetësuesi i OKB, Ahtisaari. Sipas këtij modeli, i cili nuk kaloi në Këshillin e
Sigurimit dhe nuk u pranua nga Serbia, autoriteti i UNMIK do të duhej të shpërbëhej,
kurse prezenca e re ndërkombëtare do të kishte autoritet për mbikëqyrje dhe ndihmë në
shtet-ndërtim.

Pasi që Pako e Ahtisaarit nuk kaloi në Këshillin e Sigurimit dhe Rezoluta 1244 për
Kosovën është ende në fuqi, misioni i UNMIK nuk përmbylli misionin e tij. Edhe pse
me kompetenca të kufizuara, UNMIK ende përfaqëson Kosovën në forumet
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ndërkombëtare, duke filluar nga mbledhjet e Këshillit të Sigurimit e deri tek
marrëveshjet e nënshkruara nga UNMIK në emër të Kosovës. Ndër to edhe në CEFTA.

Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, institucionet nuk artikuluan një qëndrim të qartë
sa i përket përfaqësimit të Kosovës në marrëveshjet ndërkombëtare. Pesë vite pas
anëtarësimit të Kosovës në CEFTA dhe tri vite pas shpalljes së pavarësisë, opinioni
kosovar është i ndarë në ata që mendojnë se Kosova duhet të qëndrojë në CEFTA dhe
ata që mendojnë se Kosova duhet të largohet nga CEFTA. (Raporti i progresit 2014)

2.12.2. Marrëveshja për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA)
Me qëllim të lehtësimit të procedurave për tu anëtarësuar në Bashkimin Evropian (BE),
vendet e Evropës Qendrore, Polonia, Hungaria, Republika Çeke dhe Sllovakia, më 1992,
formuan Marrëveshjen për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA). Marrëveshja e
CEFTA-s u bazua në konceptin e ekonomisë së tregut, pasi që shtetet anëtare mendonin
se zhvillimi i mëtutjeshëm ekonomik mund të arrihet vetëm përmes promovimit të
ekonomisë së tregut dhe konkurrencës së shëndoshë.

CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes
shteteve anëtare; krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin dhe diversifikimin e
tregtisë; nxitjen e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik; intensifikimin e marrëdhënieve
ekonomike për përfitim reciprok dhe për kontributin në procesin e integrimit në BE;
kontribut në zhvillimin e marrëdhënieve tregtare me BE-në dhe për integrimin në
sistemin tregtar shumëpalësh.

Pas një periudhë shumë të shkurtër kohore, edhe shtete të tjera të Evropës Juglindore,
kandidate për tu anëtarësuar në BE, iu bashkuan CEFTA-s. Shtet që u anëtarësuan në
CEFTA, pas katër vendeve themeluese, janë: Sllovenia (1996), Rumania (1997),
Bullgaria (1998), Kroacia (2003), Maqedonia (2006), kurse më 2007 u anëtarësuan edhe
këto shtete: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Moldavia dhe
UNMIK-u në emër të Kosovës.
Si mekanizëm i përkohshëm, CEFTA nuk përjetoi vetëm anëtarësime, por edhe largime.

33

Polonia, Hungaria, Republika Çeke, Sllovakia dhe Sllovenia iu bashkuan BE-së më 2004
dhe u larguan nga CEFTA. Tri vite më pas, edhe Bullgaria dhe Rumania lanë CEFTAn, për t’iu bashkangjitur BE-së.
Siç tregojnë këta shembuj, CEFTA është një mekanizëm para-anëtarësimi në BE,
funksioni kryesor i të cilës është që të arrijë një shkallë të tregtisë së lirë në mes të vendeve
kandidate për tu anëtarësuar në BE. Edhe pse jo e obligueshme, CEFTA është rrugë e
pashmangshme për të gjitha vendet që aspirojnë BE-në.
2.12.3. Kosova ne CEFTA
UNMIK nënshkroi marrëveshjen e CEFTA-s në emër të Kosovës më 19 dhjetor 2006.
Më 26 korrik 2007 Kosova u bë anëtare fuqiplotë në CEFTA. Para anëtarësimit në
CEFTA, Kosova kishte nënshkruar marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë, me
Shqipërinë (2003), Maqedoninë

(2005), Kroacinë (2006) dhe Bosnjën (2006). Këto

marrëveshje u avancuan dhe u unifikuan në kuadër të CEFTA-s, pasi të gjitha këto vende
u bënë anëtarë të kësaj marrëveshjeje multilaterale.
Marrë parasysh se potenciali i zhvillimit ekonomik të Kosovës në të ardhmen do të
duhej të bazohej në tregti, prodhim dhe eksport, CEFTA paraqitet si mjet i rëndësishëm
për arritjen e këtyre objektivave. Si pjesë e CEFTA-s Kosova është e hapur për një treg
prej afro 20 milion konsumatorëve dhe një BPV (Bruto Produkti Vendor) prej 120
miliard euro, e hapur për shkëmbim të eksperiencës tregtare, teknologjisë, konkurrencës,
e njëherazi shërben si parapërgatitje për anëtarësimin në BE dhe Organizatën Botërore
të Tregtisë (OBT). Shfrytëzimi i plotë i përparësive të cilat rrjedhin nga Marrëveshja do
të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të vendit.
Megjithatë, Kosova nuk arriti që ti shijoj këto përparësi. Tetë muaj pas hyrjes në fuqi të
marrëveshjes së Kosovës me CEFTA, Kosova shpalli pavarësinë. Tri nga vendet anëtarë
të CEFTA-s nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Si pasojë e kësaj, me insistim të
Serbisë dhe Bosnjës, në të gjitha takimet e CEFTA-s Kosova edhe më tutje përfaqësohet
nga UNMIK-u.(Dogana e Kosoves, marrëveshjet rajonale 2012)
Që nga 4 dhjetori 2008, Serbia dhe Bosnja kanë ndaluar eksportin e produkteve kosovare
dhe shfrytëzimin e territorit të tyre për transit. Shkak për këtë u bë ndryshimi i vulave
doganore të Kosovës, nga Doganat e UNMIK-ut në Doganat e Kosovës. Këtë ndërrim
të vulave, Serbia dhe Bosnja e konsideruan si shkelje të marrëveshjes së CEFTA-s.
Kjo bllokadë e vënë për produktet kosovare që në vitin 2008 uli nivelin e eksportit për
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9.8%.
Kompanitë kosovare të përballura me një bllokadë të tillë u detyruan t’i shfrytëzonin
vendet e treta për t’u integruar në tregun rajonal. Por kjo alternativë nënkupton procedura
të stërngarkuara, kohë më të gjatë dhe shpenzime më të larta për eksport. Përpos
kompanive vendore, edhe investitorët e huaj në Kosovë po pësojnë nga kjo bllokadë.
Një nga arsyet se përse investitorët e huaj nuk po e zgjedhin Kosovën si vend për të
investuar, është për shkak se nga Kosova e kanë të vështirë të eksportojnë produktet e
tyre në vendet anëtare të CEFTA-s. Natyrisht për investitorët më e leverdishme do të
ishte të investoninnë vendet tjera të CEFTA-s, prej nga të papenguar do të mund të
eksportonin në të gjitha vendet e CEFTA-s. Anëtarësimi në CEFTA zgjeron tregun për
Kosovën, nga një treg prej 2 milion banorësh në një treg prej 20 milion banorësh, dhe
ky fakt është pikë e fortë në thithjen e investimeve të huaja direkte. Mirëpo, që nga
2007, investimet e huaja jo që nuk janë rritur, por ato kanë shënuar rënie të madhe. Mos
zbatimi i plotë i marrëveshjes së CEFTA, është një ndër arsyet për rënien e investimeve
të huaja direkte.

Figura 1 Eksporti dhe Importi ne Kosove
Burimi: Enti i Statistikave i Kosovës
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Që nga paslufta, Kosova përballet me deficit të lartë tregtar. Kosova importon shumë
më shumë se sa eksporton. Edhe pse ndër vite, aftësia eksportuese e Kosovës ka
shkuar duke u rritur, në të njëjtën kohë edhe importi ka shkuar duke u rritur, duke i
mbajtur deficitin tregtar gjithnjë të lartë. Deri në 2007, eksporti i produkteve
kosovare bëhej kryesisht në vendet e rajonit, gjersa që nga 2007, falë Marrëveshjes
për Masat Autonome Tregtare në mes Kosovës dhe BE, tregu më i madh eksportues
për Kosovës është BE. Kosova pasur rritje ne te hyrat nga perfitimet e CEFTA
mirepo duhet qe te behet nje permbledhje me e mire nga implikimet e mundeshme
nga kjo organizate, kjo pasiqe mund te rrezikohet konkurrenca vendore pasi qe
kompanit e tregut evropian jane me te avancuara.(Dogana e Kosoves 2014)

2.13. Analiza PEST
PEST është shkurtesë për faktorët Politikë, Ekonomikë, Socialë dhe Teknologjikë, të cilët
përdoren për të vlerësuar një plan strategjik të organizatës. Analiza PEST është mjet
planifikimi ose metodë analitike e cila shërben për të ndihmuar analizën dhe për të kuptuar
mjedisin e jashtëm në të cilin vepron organizata, si ndryshon ai mjedis dhe efektin
potencial të atyre ndryshimeve. Informacioni që merret gjatë analizës PEST mund të jetë
nga burime të shumta. Në seancat e planifikimit duhet të përkujdesemi që të përfaqësohen
të gjitha palët e interesit ashtu që analiza e mjedisit të jashtëm të jetë gjithëpërfshirëse dhe
të parashihen të gjithë faktorët. Po ashtu, analiza PEST bën pjesë në fushën e planifikimit
strategjik, gjegjësisht është ndër hapat e parë të planifikimit strategjik që ka të bëjë me
analizën e gjendjes.

Historia Termi PEST ka filluar të përdoret rregullisht në 10 vitet e fundit. Referencat më
të hershme lidhur me këtë mjet vijnë nga viti 1967 e njohur si ETPS (mjedisi Ekonomik,
Teknologjik, Politik dhe Social) më pas është riorganizuar si STEP (Strategic Trend
Evaluation Process – Procesi i vlerësimit të trendit strategjik) si një mënyrë për të
organizuar rezultatet gjatë vëzhgimit të mjedisit të organizatës. Më vonë ky mjet për
“makro analizën e mjedisit të jashtëm” është modifikuar sërish dhe është quajtur analiza
STEPE (Sociale, Teknologjike, Ekonomike, Politike dhe Ekologjike). Viteve të tetëdhjeta
shumë autorë kanë përfshirë në veprat e tyre variante të ndryshme të këtij mjeti, varësisht
prej kontekstit ose nevojës për rritjen e performancës së organizatës. Ajo çka dihet është
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se termi aktual PEST është më i zakonshmi dhe ka gjetur përdorimin më të shpeshtë në
botën e ndërmarrësisë dhe të studimeve akademike.

2.13.1. Rast studimi Analiza PEST
Elementi

Faktori

Ndikimi

Politik

Klasat Politike
Interesat partiake
Historia e popujve

Ndikimi i implikimeve te interesave
kombetare ne ngadalsimin e zhvillimit te
bashkepunimit Ekonomik, psh. rasti i
Serbise

Ekonomik

Politikat Tregtare, marrja pjese ne
organizata te tregtise se lire
CEFTA
NAFTA ETJ

Ndikimi I globalizmit ne ekonomi,
shoqeri dhe te berit biznes

Ndikimi i bashkepunimit ne ekonomi,
politike apo shoqeri bene qe te perfitohen
veti te cilat jane si shkak e lirise se
ekonomike dhe sociale, dhe kjo poashtu ka
anet pozitive apo negative.

Teknologjia Inovacioni

Ndikon qe permes botes se internetit
informacioni te jete me I shpejte dhe me
ndikues, hapen mundesi te reja ne
inovacion dhe teknologji.

Ligjet ne biznes

Kjo bene qe te implikon sa me shume ligje
apo rregulla te reja mes shteteve ne levije te
malli, njerezve apo edhe ne krijimin e
politikave Ekonomike.

Sociologjik

Teknologjik

Drejtesise

Ndikimi
Shoqero

Ndikimi i marrjes pjese ne keto organizata.
Anet pozitive:
Tregti e lire per mallra, kapital investues
dhe teknologji
Anet Negative:
Mposhtje e bizneseve te vendit qe kane te
dobet prodhimin apo sherbimin

Ndikmi Social

Bota eshte bere e bashkuar permes rrjeteve
sociale, facebook, Twitel, Instagram.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Zgjedhja e kësaj teme u orientua nga problematika aktuale në fushën e tregtisë së jashtme,
si dhe zhvillimet në politikat tregtare, të derivuara nga proçesi i integrimit dhe
liberalizimit tregtar. Duke pasur parasysh qëllimin dhe karakterin e këtij punimi,
vëmendja përqëndrohet në realizimin e disa objektivave të renditura si më poshtë:

1. Analizimi dhe studimi i pikëpamjeve teorike mbi tregtinë ndërkombëtare, si dhe
evidentimi i debatit teorik rreth pikëpamjeve liberalizuese dhe impaktit të tij në
zhvillimet tregtare;
2. Evidentimi teorik i marrëdhënieve tregtare në kuadrin e liberalizimit unilateral,
rajonal dhe multilateral,
3. si dhe analizimi i përfitimeve dhe kostove të të tregtuarit në mënyrë preferenciale;
4. Roli i institucioneve te vendit ne menaxhimin e aferave te tregtisë ne zhvillim te
Ekonomise Vendore.
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4 METODOLOGJIA
Për të realizuar këtë punim është përdorur kjo metodologji hulumtimi:
1. Secondary research (kërkim dytësor) – që është përdorur për të studiuar konceptet
teorike të ndikimit të tregtisë se lire, për ta kuptuar më mirë se si eknomia
nderkombetare shihet si koncept në botë, dhe ndikimin që ekspertë të kesaj fushe e
shohin. Për këtë janë përdorur artikuj të shumtë studimor, nga burime të besueshme.
2. Primary research (kërkimi primar) – që për fokus ka të dhënat dhe informacionet
realë nga terreni në kuptimin e të dhënave egzistente ne ekonomine e Kosovës, bizneset
dhe zhvillimin e tregtisë ne Kosovë. Burime të këtij informacioni janë vëzhgimi nga
afër i ndikimit te funksionimit te Doganave te Kosoves
(i)

përkufizimi i termave ‘globalizëm’, ‘globalizim’, ‘globale’, ‘ekonomi’, ‘ekonomi
vendore’, ‘tregu’, ‘tregu i punës, e termave tjerë krucial për shtjellimin e saktë të
temës në fjalë,

(ii)

analizë e shkurtër e paraqitjes së globalizimit, historik i shkurtër i ardhjes në
funksion dhe si ka marrë rëndësinë që sot ka,

(iii)

analizë e shembujve konkret të ndikimit të globalizimit në ekonomitë e vendeve
me fokus në aspektin e konkurrencës ne ekonominë globale, dhe si kompanitë
vendore janë globalizuar e si kjo ka ndikuar ne ekonominë e Kosovës,

(iv)

hulumtime mbi opinionet që institucionet, organizmat e individët në këtë fushë
kanë (nga burime të jashtme),

(v)

hulumtim ne rastet e kompanive ne Kosove dhe si globalizimi ka ndikuar ne
konkurrence, si këto tani funksionojnë dhe a ka ndikim pozitiv a negativ kjo ne
ekonominë e vendit,

(vi)

nxjerrja e konkludimeve mbi ndikimin që ka globalizmi në te konkurrencën e
kompanive/ tregjeve, dhe si tani “kompanitë e globalizuar” kane ndikuar ne
ekonominë e vendit.

(vii)

Tregtia nderkombetare përfitimit dhe humbjet.
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5 REZULTATET
Doktrina e cila pohon se tregtia nxit mirëqënien dhe rritjen ka një trashëgimi të gjatë, e
cila daton që nga koha e Adam Smith (1723-1790). Smith, në librin e tij të famshëm “An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (1776), thekson rëndësine
e tregtisë si një mekanizëm që mund të shkaktojë tepricë produkti, dhe si pasojë e
zgjerimit të tregjeve ajo mund të ndikojë pozitivisht dhe në shpërndarjen e punës dhe
nivelin e produktivitetit. Vendet angazhohen në tregti ndërkombëtare për dy arsye
kryesore, ku secila prej tyre kontribuon në përfitimet nga tregtia. Së pari, vendet tregtojnë
sepse janë të ndryshëm nga njëri-tjetri. Ashtu si individët, dhe vendet mund të përfitojnë
nga diferencat që kanë, secili duke u përqëndruar në atë që bën më mirë. Së dyti, vendet
tregtojnë për të arritur ekonomitë e shkallës në prodhim. Në këtë mënyrë, vendet tentojnë
të specializohen në prodhimin e asaj të mire ku arrihet efiçencë më e lartë, sesa të përpiqen
të prodhojnë cdo gjë. Në botën reale modelet e tregtisë ndërkombëtare reflektojnë
ndërveprimin e të dy këtyre motiveve. Për këtë arsye, rëndësi të veçantë merr njohja e
modeleve kryesore të tregtisë. Modelet e tregtisë ndërkombëtare kanë evoluar me kalimin
e kohës, duke sjellë implikime dhe përfundime të reja mbi tregtinë dhe përfitimet prej saj.
Një nga modelet më të thjeshta, që tregon se si ndryshimet midis vendeve i japin jetë
tregtisë dhe përfitimeve prej saj, është dhe modeli Rikardian. Duke ndjekur gjurmët e Smith,
Rikardo (1772-1823), zhvilloi teorine e avantazheve krahasuese. Ai tregoi me rigorozitet në librin
e tij “Principles of Political Economy and Taxation” (1817), se nën ndikimin e supozimeve të
konkurencës perfekte dhe punëzënies së plotë, vendet mund të mbledhin përfitime në mirëqënie,
duke u specializuar në prodhimin e atyre të mirave me kosto oportune më të ulët, dhe duke tregtuar
tepricën e produktit mbi kërkesën e brendshme, me kusht që norma ndërkombëtare e shkëmbimit
ndërmjet të mirave të shtrihet midis çmimeve të brendshme.
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6 DISKUTIMET DHE KONLUZIONE
Kosova është nje shtet i ri dhe si nje shtet ne tranzicion Ekonomik , Kosova duhet te
pergadise institucionet ne si ne anën ligjore dhe infrastrukturën Ekonomike per ti
përballuar fakoret e jashtëm qe ndikojnë ne biznes dhe po ashtu ne jeten e perditeshem
ekonomike. Ne jemi dëshmitarë te përditshëm te transformimeve ne bote, e këto të fundit
kanë një ndikim të rëndësishëm në atë se si njerëzimi dhe bota zhvillohen. Për më shumë,
kemi parë se si zhvillimet me fokus në shekullin e kaluar e në vazhdimësi kanë sjellë një
term të ri ‘globalizimin’, qe është prezent gati në gjitha fushat e jetës në botë, dhe ka
prekur gjithë aktivitetin njerëzor. Gjithashtu, shohim se si dita ditës rritën marrëdhëniet
ndërkontinentale e ndërshtetërore në gjitha aspektet e zhvillimit qoftë në çështjen e
politikave e diplomacisë, sigurisë, çështjeve të mbrojtjes së ambientit, e me ndikimin me
të madh në fushën e ekonomisë e teknologjisë. Sfida qe u takon Institucioneve ne forcimin
e institucioneve te vendit tone ndaj globalizimit paraqet një sfide mjafte te madhe andaj
ne ketë rrugëtim duhet qe te gjithë se bashku me institucionet e vendit, bizneset
Kombëtare, dhe qytetaret e vendit, duhet te bëhemi se bashku ne forcimin e vendit tone
ndaj ekonomisë se globalizuar. Jemi ne ata qe fuqizojmë vendin tone duke konsumuar
produktet e kompanive vendore, po ashtu edhe një pjese e përgjegjësisë bie mbi bizneset
e vendit ato duhet te forcojnë standardet e shërbimeve dhe produkteve tyre qe te jene
përkrahe krahasimit te cilësisë dhe standardeve te kompanive te konkurrencës.
Kosova është një vend mjafte i vogël për ti përballur dështimet e mëtejshme ndaj
konkurrencës se jashtme, andaj fokusi kryesore duhet te jete ne forcimin e produktit te
brendshme dhe krijimit te politikave favorizuese ndaj konkurrencës se shteteve te
jashtme.
Suksesi apo dështimi i politikave ekonomike te vendit tone varet prej këtij procesi
transformues te shkëmbimit te forcave prodhuese dhe shërbyese qe behet ndaj botes.
Kosova deri tani ka bere një historik ku mund te mat vendimet nga e kaluara e saj dhe te
vendos qe te bej vendime me te duhura qe i përshtaten vendit tone, dhe te lulëzoj
ekonomia, si nga eksportimi ashtu edhe nga importimi.
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Përsa i përket politikave tregtare, vazhdimisht theksohet rekomandimi se, në periudha
afatgjata, ato duhet të orientohen drejt nxitjes së eksporteve. Por ç’duhet të bëjmë në
periudha afatshkurtra dhe ato afatmesme, në mënyrë që të arrihet ky objektiv afatgjatë?.
Politika e zëvendësimit të importeve konsiderohet si një politikë afatshkurtër, në funksion
të arritjes së këtij objektivi në periudha afatgjata, për shkak të efekteve të ndryshme që
derivohen në ekonomi si dhe për shkak të proçesit intensiv të liberalizimit tregtar dhe
ndikimit të drejtpërdrejtë të tij në kërkesën për importe. Shkalla e ulët e mbulimit të
importeve (eksporte/importe) nxjerr në pah rëndësinë e politikave që mbështesin dhe
nxisin eksportet. Por, në të njëjtin drejtim ndikojnë edhe masat që do të rezultonin në
zevendësimin e importeve, apo pakësimin relativ të tyre (në krahasim me PBB). Pa
diskutim që importet e mallrave të caktuara, siç janë mallrat kapital apo lëndë e parë
duhen nxitur, e jo të pakësohen. Nuk do të ishte frytdhënëse as edhe ndonjë përpjekje për
të pakësuar konsumin e bazuar në mallrat e importit. Por, natyrisht, do të ishte e dobishme
çdo përpjekje për zëvendësimin e importeve me prodhimin vendas, të paktën të së njëjtës
cilësi. Për të arritur zëvendësimin e importeve nuk duhet synuar drejt politikave
proteksioniste, qofshin këto edhe vetëm për degët në rimëkëmbje apo edhe për periudha
afatshkurtra, pasi këto politika pa dyshim do të pengonin ristrukturimin eficient të
ekonomisë, bazuar në forcat e tregut. Për më tepër, rritja e pengesave ndaj importeve ka
hapësira tepër të kufizuara edhe për shkak të proçeseve të thella integruese në rajon dhe
më gjerë, parimet e të cilave bien totalisht në kundërshtim me këto masa mbrojtëse.
Zëvendësimi i qëndrueshëm i importeve mund të arrihet vetëm në rrugën e ristrukturimit
të ekonomisë dhe të krijimit të një klime të përshtatshme për biznesin. Në këtë pikë,
politika e zëvendësimit ndërthuret me atë të nxitjes së eksporteve, pasi edhe kjo e fundit
kalon përmes ristrukturimit efiçent të ekonomisë, bazuar në parimet e tregut. Pa mohuar
rëndësinë e politikave mbështetëse ndaj eksporteve, rruga kryesore për nxitjen e tyre
kalon përmes ristrukturimit eficient të ekonomisë, bazuar në parimet e tregut. Rritja e
eksporteve bëhet e mundur vetëm në rrugën e rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë.
Faktorë të rëndësishëm në rritjen e aftësisë konkurrese të ekonomisë janë ecuria e
reformave ristrukturuese, zbutja dhe eliminimi i barrierave administrative, përmirësimi i
klimës së përgjithshme të investimeve, përmirësimi i mikromjedisit të biznesit, përfshirë
rritjen e bashkëpunimit mes firmave.
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